|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | *Phuăng - t* | Chợt nhớ |
| g;. I? '  P | *Phuih - dg* | Phục suông |
| B  B-'  1' | *Phủt* -*d* | Lốc |
| fj •  1  fc- | *Phüch; hortuch - t* | Hụt |
| £ | *Phủi phủi* - *t* | Xốp |
| *ị*  1 | *Phút* - *d* | Cơn lốc |
| KỊ | *Phủt* - *d* | Gió xoáy |
| *m*  «: | *Phũt hlồh; hlôh* - *t* | Thủng |
| 1;. | *Pia - d* | Dưa |
| *i: ,*  1 | *Pih - dg* | Giặt |
| *ị* | *Pih ao* - *dg* | Giặt áo |
| *ỉ*  1 | *Pih pang* - *P* | Đừng ncn |
| 1 | *Pih sôm ao - dg* | Giặt quần áo |
| I | *Pik* - *dg* | Bôi |
| 1 | *Pik* - *d* | Sơn |
| ;i£t ■ P  Bv | *Pik* - *dg* | Tô |
| I | *Pik brê - d* | Sơn đỏ |
| ;|p'; | *Pik chủr* - *dg* | Bôi vôi |
| ’ ifc | *Pik* - *dreng - d* | Sơn vàng |
| 1  i *m* | *Pik jỡk* - *d* | Sơn xanh |
| •K- | *Pik pơgang* - *dg* | Bôi thuốc |
| *Æ$* | *Pik the - dg* | Bôi đất |
|  | *Pik pủk* - *d* | Bèo |

|  |  |
| --- | --- |
| *Piang* - *t* | Le |
| *Pit unh - dg* | Dap liifa |
| *Pit - dg* | Dap tit |
| *Pla* | Lifdi |
| *Pla sdng* - *d* | LtfcJi dao |
| *Pla unh* - *d* | Ngon tufa |
| *PI ah - dg* | Chicm doat |
| *PI ah gdn* - *dg* | Dan hoa |
| *PI ah hortam* - *d* | Bing chtfng |
| *Plah pa aldng* - *dg* | Giang hoa |
| *Plah wah* - *d* | Liftig chtfng |
| *Plaih* - cf | Sai |
| *Plaih ti* - | Sai tay |
| PZe/i; p/(5; yai/i - *dg* | *Gd* |
| *Pleh; pachoh; yaih; ploh* - *dg* | Thao |
| *Pl^i* - *d* - *Along mit hnam* | Trai |
| *Inh d£i pm baih.* |  |
| *Pm abuih* - *d* | B£nh chd |
| *Pm boh nul - d* | Qua me |
| *Pm chik* - *d* | Qua dufa |
| *Pm gao - d* | Qua difa |
| *Pm khud* - *d* | Chia khod |
| *Pm katdn - d* | Qua non |
| 602 |  |



PZếi /ế - d

p/ẽ/ mrỗ - d

Quả lê Quả ớt Tính từ Trạng từ Liên từ Đại từ Giới từ Quả dưa Quả dưa leo Quả bầu Quả chuôi Quả cà Quả bí ưắng Quả su su Quả táo Trái đất

Làng thanh niên Nghĩa phát sinh Quả đu đủ Hé mỏ Xé mở Cầu vồng Quả

*W':"*

im

ü;

*■îî\:k*

m.

*m*

Ff.

*Wï*

ss&;:

SỆ?

ifpv

If,

ri®5;

\*&.'•

Plẽi nâr pơ rồ - d

PZếí nđr pơma rơđah - d

PZếi /lár pơma tơ til - d

Plẽi nâr tơ plih; nỡr lơ - d

p/ếi ttđr yoi - d

PZẽỉ’ pia - d

PZẽZ pia - d

PZẽi pZỉ/Z; ZơZổp - d

PZểi prd - d

Plẽi pro - d

PZếi pi/oZ - d

PZẽi Sỉ/ - d

PZẽZ Zao - d

PZỗỉ z/ie - d

Plẽi tơdăm - d

PZẽi tơdrong mát lẽch

Plẽi tơneh - d

Piek - d#

Plek - dg

Plẽnh chro; pơda - d Plẽi - d

|  |  |
| --- | --- |
| *Pldi along* - *d* | Trii cay |
| *Plei durti* - *d* | Qua chin |
| *Plti halting* - *d* | Trai rung |
| *Pl^i horra - d* | Qua sung |
| *Pl^i kaxd* - *d* | Qua xanh |
| *Pm oi* - *d* | Qua oi |
| *Pm poih* - *d* | Bap chan |
| *pm tol - d* | Qua hi |
| *Pldnh* - *d* | Bau trcfi |
| *Pie - dg* | Toe |
| *Pm ayu* - *d* | Qua chua |
| *Plen* - *t* | Phi |
| *Plen* - *t* | To hung |
| *Pier plar* - *dg* | Toa |
| *Plih ao; tap lih ao - dg* | Boi ao |
| *Plih ndr ponia* - *d* | Bicn am |
| *Plim* - *d* | But *miy* |
| *Plim* - *d* | Ngoi but |
| *Ploi - dg* | Viidt qua |
| *Pldng adaih - dg* | Nhay xa |
| *Pldng chot chot* - *dg* | Nhay 16 c6 |
| *Pldng kajung* - *dg* | Nhay cao |
| *Pldng tal&i* - *dg* | Nhay day |

Pldng tol&i - dg Jdng - dg nl6ng adaih - dg Pldng chudr - dg Sng kajung - dg Pl& kadih - dg h amdng - dg Icrih ao; pldh ao - dg Plcrih; pldh - dg lemi - d Pldng hitch - t luch; tolang; tapldch - dg iui - d Plun - d Pluak - dg Hut - p Plun - d Plung - d Plur; iel - t Plit - dg Poh - d

Poh dak - doxl - d Poh yd - dg

Nhay day Nhay Nhay xa Nhay vut Nhay cao Ngiifa minh McJ cu(a Cdi ao Cofi

Con vit Mdi la TuOt Bau

Con nong noc Biidc ra Thinh lin Nong noc Khuon Trdn Xurdc wSong

Song hicn GOn s6ng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ifr  \*58 ? |
| *Poh yă tih* - *d* | Sóng thần | *- Ệ* |; • |
| *Põk* | Bức |  |
| *Pong lat* - *t* | Dẹt |  |
| *PỖ* - *d* | Anh em cọc chèo | *m* |
| *PỖ* - *d* | Đạn kết nghĩa |  |
| *Pổ hãn* - *d* | Thông gia | » |
| *Pôi* - *d* | Đông |  |
| *Pôi* - *tcrmui* - *d* | Đùi nhùi |  |
| *Pôih* - d | Đồn | 1 |
| Pổi/i - of | Trại | I |
| Pồ£ - *dg* | Cân nhắc | ;fp.: |
| *Pôk* - cf# | Cử | ; jp |
| *Pôk* - | Đề bạt | v|\*i |
| p<5£ A/a *ar* - đ# | Bầu cử | I |
| PổẲ mơA; *pôk por* - đg | Dọn cơm | jHp; |
| PổẲ; *glơng* - | Bế |  |
| Pổ£; rơi/i - đg | Bầu | I |
| Pổm đott - *đg* | Thông đồng |  |
| *Pôm jơ hngâm* - *d* | Động lực | I |
| *Pôm pơlẽi* - *d* | Hàng xóm |  |
| *Pôm; tong - d* | Cái |  |
| *Pôtơrn hai* - *d* | Đề bài | v||;'l |
| *Pơ angeh*; ngứr - í | Mọng |  |
| 606 |  | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơ anguaih angiẽt* - *đg* | Dọn sạch cỏ |
| *Pơ anheng* - *dg* | Khoe sự thích |
| *Pơ anhèng* - *đg* | Ghen tị |
| *Pơ anhong* - *t* | Kicu kì |
| *Pơ chah pcmhan* - *dg* | Bể bát |
| *Pơ choh; ưh tơxir* - *t* | Hở |
| *Pơchủt* - *đg* | Kích động |
| *Pơ dah* - *đg* | Biểu diễn |
| *Pơ dă* - đg | Bày |
| Pơ *dồng; dõng* - đg | Bênh vực |
| Pơ *drồng* - í | Giàu |
| Pơ đốm - <i - /ttA *rơneh nar* | Năm |
| *pơ đăm khẽi pơđăm.* |  |
| *Pơ đĩ* - đg | Tông kết |
| Pơ đĩ £ơ *drong* - đg | Bế mạc |
| Pơ cfr íơ *drong bơtho* - đg | Bế giảng |
| Pơ đỉ/m - *đg* | Dâm mít |
| *Pơ đum ôi* - *đg* | Dấm ổi |
| *Pơ gang* - ci | Cao |
| Pơ *alâng akâu* - c? | Bổ dược |
| *Pơ gẽnh; hăt* - *t* | Vội |
| *Pơ hiă* - đg | Dự trù |
| Pơ *hliẽng* - cíg | Mạo hiểm |

Pơ hrăm hõk chư - đg

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpegPơ hrôp - d

Học bổ túc Trang phục Kiêu căng Vênh váo Ròn luyộn Hoa lan Cưới

Diột vong Động vicn Bình luận Bốc phét Bớt lời Bát

-d Bát rượu Bát canh Bát nước Bát cơm Bát tiết Giương Ươn Ân hận Đc nhịn đói Thể thao

Pơ iồm - t

Pơ iôm - t

Pơ juăt; tơhmă - dg

Pơ kau lan - d

Pơ kong; srôp; tơ oẽi - đg

Pơ lôch pơdl - đg

Pơ lung -

Pơ ma dơnuh

Pơ ma hơ lẽnh

Pơ ma tồ:tẽ - đg

Pơ nhan - d

Pơ nhan alấk; Pơ nhan tơdrô

Pơ nhan anhõt - d

Pơ nhan dak - d

Pơ nhan mơh - d

Pơ nhan pham - d

Pơ nhơk - d

Pơ ôh - t

Pơ ơh; ơh - d

Pơ ởt - đg

Pơ pẽnh - d

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơ pẽnh; pơ pỡ* - *đg* | Vận động |
| *Pơ pỡ - đg* | Cục cựa |
| *Pơ pỡ - đg* | Cựa quậy |
| *Pơ pỡ* - *đg* | Động đậy |
| *Pơ pở* - *đg* | Rung động |
| *Pơ pơm; pơchẽ* - *đg* | Giả vờ |
| *Pơ sou* - *d* | Con hến |
| *Pơ ten lăng* - *đg* | Nhận xét |
| *Pơ thi* - *d* | Hội thi |
| *Pơ tih gia* | Lây ví dụ |
| *Pơ tồ hơyuh* - *d* | Nhiệt độ |
| *Pơ tốch; đĩ tôch; nâr tơyuni;* | Kết luận |
| *pơđl*- *dg* |  |
| *Pơ tôm - dg* | Làm đủ |
| *Pơ tơm* - *t* | Rủ |
| *Pơ tơm ăn pơ đĩ* - *đg* | Quyết toán |
| *Pờtơm ăn pơ dĩ* - *đg* | Thanh toán |
| *Pơ tơm hmơn* - *d* | Sự bắt đầu |
| *Pơ tơm; song băl* | Bố cục |
| *Pơ ư* ~ *đg* | Khoác lác |
| *Pơ ư; jon; pơ ang* - *đg* | Khoe |
| *Pơ wâl - đg* | Dân vận |
| *Pơ y an* - *d* | Thời tiết |



|  |  |
| --- | --- |
| *Pơal* - *ph* | Vịn cđ |
| *Pơalâng* - *đg* | Trải chuốt |
| *Pơamêm - đg* | Phí phạm |
| *Pơamèm* - *t* | Xa xỉ |
| *Pơană* - *kng* | Gọi là |
| *Pơang* - *đg* | Hãnh diện |
| *Pơang* - *t* | Tự cao |
| *Pơang* - *t* | Tự phụ |
| *Pơangam* | Lời ngọt ngào |
| *Pơangeh* - *dg* | Sưng |
| *Pơangeh jì ako* - *d* | Bạch hầu |
| *Pơangeh kơting; glẽk glỗk - d* | Vicm khđp |
| *Pơanguaih* - *đg* | Làm sạch |
| *Pơanhang; tơpddg* - *dg* | Đổi thừa |
| *Pơanhỗ* - *dg* | Dành riêng |
| *Pơanhongỉ pơguăng* - *dg* | Trang điểm |
| *Pơanhõ - đg* | Tiếp đãi |
| *Pơanhỗ - t* | Ưu tiên |
| *Pơchah* - *đg* | Bể |
| *Pơchah - đg* | Vỡ |
| *Pơchè; pơxăr* - *đg* | Bịa |
| *Pơcheh* - *đg* | Chế biến |
| *Pơcheh* - đg | Sáng tạo |

Bỹ. • '

1

ị\

I

ị;

ị

I

I

*Pơchẽ* - *t Pơchê* - *dg Pơchit; pơgiẽk* - *đg Pơchoh dak* - đg *Pơchơt* - *d Pơchrang Pơchrỡm* - đg *Pơchũ pơm kơnế* - đg *Pơchũt* - CÍ£

Pơda - đ#

*Pơdah* - đg *Pơdah* - đg *Pơdah phim* - *Pơdah phim* - đg Pơdđ mơA; pơdd por - đg *Pơdă; dan; amăn* - đ# *Pơdăr; hơlẽnh* - *Pơdăr; pơjĩp Pơdâng akâu* - đg *Pơdâng hnam; djrõng hnam Pơdâng jrăng* - *đg Pơdâng tơiung* - đg *Pơdõng* - *đg*

Giả tạo Chê

Thúc đẩy Tháo nước Trò hề Soi sáng Làm đại Giật dây Thúc giục Chết vì bom đạn Chiếu Trình

Chiếu bóng Chiếu phim Đặt cơm Đặt Dối Gian Ản thề

-đg Dựng nhà Dựng cột Kiến thiết Bcnh

Ep!

SvS-'

Pơdồddg - đg Pơdõng oh - đg Pơdõngỉdõng - đg Pơdõ sáng - đg Pơdõ; tơhlỗu - Pơdõng - đ Pơdõng - đg Pơdơ kỉa - đg Pơdơh - dg Pơdơh -

Pơdơh bờjang - đg Pơdơh hõk - dg Pơdỡng jang tơm kơdi

Pơdởng - để Pơdră - p Pơdrăm - GỈ Pơdrẽo - đg Pơdro - d Pơdro - đg Pơdro - đg Pơdro - đg Pơdro along - d

Bênh nhau Bênh em Cứu

Chĩa dao Chĩa Giá đỡ Yểm trợ Hoà n trá Giải lao Nghỉ

Nghỉ việc Nghỉ học

d Thường trực bộ chính trị Dựng đứng Tha hồ Mồi Trả lại Bán buôn Buôn bán Kinh doanh Mua bán Buôn gỗ

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpegPơdro bơngai - d Pơdro jên - d Pơdro sem hri - d Pơdro tơdrong kâm - đg Pơdrõng - t Pơdrõng hloh - đg Pơdrõng pran - í Pơdrõng - Íi7i Pơdrỡng - đg Pơdrỡng; tơbăt - đg Pơdrủt -

Pơdủ; chuèn; dủ - Pơdung ao - đg Pơdung sôm - đg Pơdủng - đg Pơdủng amăng - đg Pơdủng ao - d Pơdủng; kơdẽnỉ tolak - d Pơdũ chuẽn - đg Pơđam - cfg

Pơđam nởr; pơma roi - đg Pơđang - dg Pơdang - t

Buôn người Buôn tiền Buôn thú Buôn lậu Giàu có Phát đạt Phú cường Thịnh vượng Thông qua Báo tin Đôn đốc Vận chuyển Níu áo Níu quần Níu

Kéo cửa Nút áo Nút

Luân chuyển Nhắm Toạ đàm Đặt ngửa Hoà n tất

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơđăng* - *đg* | Kéo dài |
| *Pơđăp* - *đg* | Thảo luận |
| *Pơđăp bai pơhrăm* - *d* | Dàn bài |
| *Pơđăp; pơ đồu* - *d* | Bàn bạc |
| *Pơđe - t* | ưng |
| *Pơđẽch; tơgẽch* - đg | Tranh thủ |
| *Pơđep* - đg | Sai khiến |
| Pơđĩ *jơhngâm* - đg | Dô"c sức |
| *Pơđỗu - đg* | Trò chuyện |
| *Pơđôh brum phao* - đg | Nổ đạn |
| *Pơdôh mln* - đg | Nổ mìn |
| *Pơđồng* - đg | Thả nổi |
| *Pơđum* - cíg | Dấm |
| *Pơđurti brah brêng - đg* | Dấm cà chua |
| *Pơdum prit* - đg | Dấm chuôi |
| *Pơgang* - <i | Thuôc tây |
| *Pơgang along* - cí | Dược thảo |
| *Pơgang deng; kuvõ; băng;* | Thuốc thư |
| *gồm* - đ |  |
| *Pơgang kơting đõk* - d | Cao khỉ |
| *Pơgang kơting kiẽk - d* | Cao hổ cốt |
| *Pơgang kơting klăn* - *d* | Cao trăn |
| *Pơgang rơngơp* - *d* | Thuốc giảm đau |



Pơgao - đg Pơgar -d Pơgar anhot - d Pơgăl - d Pơgăn - đg Pơgăn; đõl - đg Pơgâu - d

Pơgẽnh; pơpuh - dg Pơgê -d

Qua mặt Vườn Vườn rau Trở ngại Đặt ngang Chông Lò Giục

Đuổi sáng Sáng

Sáng han mai Chia của Chữ thập Làm cho mệt Bắt buộc Ép buộc Ghép Ghép cây Đôi Giãy Hà khắc Tự ái

Pơgê - d -1 nh sa pơgê dơng tơpơh jơ.

Pơgê hrưch - <i Pơ£ỉỡ - dg Pơglang - d Pơgleh Pơgõ - đg Pơgõ - đg Pơgop - đg Pơgop along - dg Pơgop; hơgop - d Pơgỡ - để Pơgỡ~í Pơgỡ; pơkăl -

Pơgởt - đg Pơgỡt - đg Pơgỡr -d Pơgỡr; kơdră - dg Pơgră - t Pơgre - đg Pơgrong - á Pơgrồi

Pơh hrăm đõk - d Pơh jlt - đ Pơ/i 5ar - d Pơh reng - d Pơh rơbâu - Pơhloh - Pơhlủ; phai - Pơhlủ; pơtuah - đg Pơhngol - d Pơhơi - c?£

Bất giữ Giữ lại Tổ chức Lãnh đạo Quá đáng Cãi vã

Thường xuyên Nằm lì Tập đọc Bảy mươi Bảy mươi hai Bảy trăm Bảy nghìn Ganh đua Xúi giục Dụ dỗ Linh hồn Lơ là Nhởn nhơ Làm phiền Lấy lòng Ôn luyện Luyện tập

Pơhơi pơhõ - t Pơhrat; pơhrơ - đg Pơhrăm - đg Pơhrăm hơlâk - đg Pơhrăni; tơhmă; pơjuăt - đg

Pơhrôp - c?£

f

KV;

£

Pơhrôp -

Pơhuach; y lia iok - <Í£

Penh phèng - đg Pojah - đg Pojah - dg

Perjah pơịăng; porjông; tơ blah -dg

Pojah hat - dg

Pơjah pơjăng - dg

Pơjah tibăl - đg

Pơjah tibăl - đg

Pơjao -

Pơjao hơtă - đg Pơjăm - đg Pơjẽi -

Pơjẽi; tơgar - Pơịing - đg Pojing Tiling - Pơ/íp - để Pơjồu - <i Pơjõu - d Pơjõu \* d Pơjõu - <i

Ản diộn Diộn


Tiêu dùng Mỏ toang Cãi

Tranh cài Đấu ưanh Đả kích Đôi co Cãi lộn Cãi nhau Giao Gửi gắm Làm nhục Giành

Tranh giành Làm ra Khôi phục Ản gian Bói

Phu thuỷ Thầy bói Thầy mo

Pơjrot - dg

Pojrotỉ pơlong - dg

Thi

Thi đua Gây cản ưở Đấu lý Nói bóng gió Đàn áp Đe doạ Ép giá Trả giá Luyện võ Thể dục Nhà lúa Niêm yết Bông hoa Hoa

Căn dặn Giao hẹn Hẹn Hứa

Hứa hẹn Phản đối Châm Vào mộng

Pơjual - dg

Pojuang - dg

Pajuang - dg

Pajuä - dg

Pajuä - dg

Pơjuă - đg

Pơjuă - đg

Pơjuăt akỗu - đg

Pdjuàt akồu; pơtâp plồng - d

Pơ& - GỈ

Pơ& Zep íơòđí - cíg Pơkao - cZ Pơkau - d Pơ&đ - đg Pơ&đ - đg Pơ&ổ - dg Pơkă - đg Pơkă - đế Pơkăl - Pơkăp - đg Pơkăp - dg

Poklaih - dg Paklep; klep - dg Pokoh; huan - dg Pokong - d Pokdl along ha ngo; along ha ngo - d Pakdp - dg Pakro - dg Pala - d Palai, malai - d Pal&i - d Pal&i Pal&i - d Pal&i - d Pal&i anau - d Palei gah rag&i - d Pal&i nhdn - d Pal&i pala - d Pol&i pala - d Pal&i pala - d Pal&i so - d PaUi jrang - d PolULm - dg

Giai thoat Dan

G£t gong B£m ciidi groi Boi thong

Ke t doi

Phdi kho

Nga

Ma lai

Ban

Buon

Lang

Thon x6m Lang mdi Lang v&n h6a Lang toi Ban lang Buon lang Ban lang Lang cu Qua nhan Tra dn

Pơliẽng - đg Pơliẽng ha - đg Pơliẽng ha - đg Pơlõ

Poioi - đg Pơlong - đg Pơỉong choh jang - đg Pơlong lăng - đg Pơlong wă kơbăt - đg Pơlongỉ lai - đg Pơlong; long - đg Pơlôch - d Pơlồch - đg Pơlôch adrẽch adrung Pơlỡm đ Pơlủ đe ioh - dg Pơlui; pơngeh - dg Pơlui; pơngeh - dg Pơlung - đg Pơlung - đ#

Pơm anhèm - dg Pơm ăn tơnap; pơịual Pơm buăl - đg

Sàng sảy Sàng iúa Sảy lúa BỊ sốt Phóng đại Đua

Thi đua lao động Thử thách Chuẩn đoán Đấu Thử

Án mạng Giết

- dg Diột chủng Đánh lừa Dụ dỗ trỏ cm Hứa hão Hứa suông An ủi

Thuyết phục Làm thịt đg Cản trở Kết bạn

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơm đunh* - *t* | Dai dẳng |
| *Pơm hdoih* - *đg* | Cộng tác |
| *Pơm hnam* - *đg* | Làm nhà |
| *Pơm ịang* - *đg* | Hoạt động |
| *Pơni jủk; jủk; jủk hờ drol* - *d* | Gương mẫu |
| *Pơm kâl* - *dg* | Cầm đầu |
| *Pơm kiở* - *d* | Phương châm |
| *Pơm kơtang* - í | Gian ác |
| Pơm Ẳrư/i - í | Nghiêm trang |
| *Pơĩìi lè ’ dg* | Làm lễ |
| *Pơm ngôi along sơng* - *đg* | Chơi cà kheo |
| *Pơm ngôi sõk iẽr* - *đg* | Chơi cầu lông |
| *Pơm pơ chơt* - *d* | Kịch |
| *Pơm pơ trồ* - <i | Nghị quyết |
| Pơm *pơgang* - | Làm thuốc |
| Pơm *pơgar* | Làm vườn |
| *Pơni rỗk; pơni kữ kă; tủl -1* | Giả |
| *Pơm sok* - đ# | Uốn tóc |
| *Pơm sỗk* - CÍ£ | Làm lông |
| *Pơm tơnap; ơh* - đg | Dằn vặt |
| Pơm topđ - í | Nghiêm khắc |
| Pơm 5a/ - | Làm bài |
| Pơm *hồng* - *dg* | Đánh bạc |

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơma adaih* - *dg* | Nói xa |
| *Pơma adar* - *đg* | Nói nhẹ |
| *Pơma blăl* - *đg* | Nói tục |
| *Pơma c hr ang* - *d* | Giọng nói cao |
| *Pơma glăi* - *đg* | Nói sai |
| *Pơma gleh* - *đg* | Nói mệt |
| *Pơma kơ tul* - *dg* | Nói dở |
| *Pơma lơ - đg* | Ca cẩm |
| *Pơma mởng* - *đg* | Nói phải nghe |
| *Pơma pơ dl* - *dg* | Cạn lời |
| *Pơrna pơhach ; mơ mơnh - đg* | Nói thầm |
| *Pơma pơngiẽl - dg* | Nói đùa |
| *Pơma roi* - *đg* | Đàm phán |
| *Pơma roi* - *d* | Ý kiến |
| *Pơma rơdu* - *t* | Ồn tồn |
| *Pơma rơgẽi* - *đg* | Nói hay |
| *Pơma tơbôh* - *đg* | Góp ý |
| *Pơma tơbôh* - *đg* | Phê bình |
| *Pơma tơdra* - *đg* | Phán đoán |
| *Pơma tơlẽch* - đg | Giới thiệu |
| *Pơma tơlẽch - đg* | Nói ra |
| *Pơma tơnuh; ră roi* - | Nói chuyện |
| *Pơma tơxir* - d | Văn xuôi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  1  *ị*  *ì* | *Poma; khan* - *dg* | Nói |
| g.  1 | *Pomat toi* - *t* | Cay đắng |
| 1  1' | *Pamat tat* - *t* | Đau khổ |
| II | *Pomat tat* - *t* | Gian khổ |
| *ị* |; | *Pomat tat* - *t* | Hiểm nghèo |
| *ị* | *Pomat tat* - *t* | Khổ cực |
|  | *Pomat tat* - *t* | Nghèo khó |
| *ị:.* | *Pomat; hrat* - *t* | Khổ |
|  | *Pomâu* - *d* | Nấm |
| 1 | *Ponai* - *d* | Đũa cả |
| 1 | *Ponam* - £ | Cần cù |
| 1 ■ i | *Ponam - t* | Chăm |
| • •: ■ | *Ponam* - £ | Chuyên cần |
|  | *Ponam* - £ | Siêng |
| ; F-V 1' ■. | *Ponam* - £ | Siêng năng |
|  | *Ponam ko hôk* - d# | Siêng học |
| ■ 1  ET' | *Ponam ko jang* - | Sicng làm |
| !:■  ; *Ệ* | *Ponàr* - d | Cánh |
| *ị ị* | *Ponàr iër - d* | Cánh gà |
|  | *Ponàr klang kok* - *d* | Cánh cò |
| • | *Ponàr màt mêng* - *d* | Cánh bưđm |
|  | *Ponàr sem* - ci | Cánh chim |
| i pí ;• 1  ■ | *Ponàr sem püng* - d | Cánh dơi |
| : |  |  |
|  |  |  |

P ơn g ach - dg Pơngeng - t Pơngeng - dg Pơngiẽl - dg Pơngo - c£g Pơngot chư - t Pơngot hr ah - d Pơngot mơh; pơngot por Pơngot; hơhiă; rơvẽt - Pơngô; hơ ngỗr - đg Pơngôi - cíg Pơngôi mon - dg Pơngôi oh - CÍ£ Pơnhan - d Pơnhan - ci Pơnhan - <i Pcmhan chao - cỉ Pơnhan mơh - <i Pơnhủl; bơnhu - cí#/ Pơnhung tơmam sa Pơnil - d Pơnỡ dơìiâu - c/

Pcmở sơlủng - d

Đc nguội Chăm chú Nấn nót Đùa giỡn Bỏ đói Đói chữ Nạn đói - Đói cơm

đg Đói

Cặm cụi Trông Trông cháu Trông em Cái bát Cái chén Chén


Chén cháo Chén cơm Ngộ độc

Ngợ đọc thực phẩm Rằm Bờ hồ Bờ ao

|  |  |
| --- | --- |
| *Pơnỡ dak sĩ* - *d* | Bờ biển |
| *Pơnỡ mir* - *d* | Bờ ruộng |
| *Pơnung* - *d* | Chỗ hco đầ m |
| *Pơnung - đg* | ủ |
| *Pơĩiung sik; pơnung tơdrô -dg* | ử rượu |
| *Pơnủng* - *p* | Còn non |
| *Pơnủng; nar* - *t* | Non |
| *Pơõ - d* | Xoài |
| *Pơpan* - *đg* | Leo lên |
| *Pơpel - dg* | Hay làm |
| *Pơpi anhui kcrne* - *dg* | Hun chuột |
| *Pcrpi anhui; hlôm* - *dg* | Hun |
| *Pơpôi* - đ# | Dồn |
| *Pơpôi anhiẽt* - | Dồn cỏ |
| *Pơpở; tơdrõ* - | Cử động |
| *Pơpơm* - đg | Làm bộ |
| *Pơprõl; dơ duỉnh* - đế | Loay hoay |
| *Pơprỡn* - *dg* | Cố đi |
| *Pơpuh* - đg | Thúc đi |
| *Pơrẽng* - í | Dọc |
| Pơrố - để | Làm oai |
| Pơrố - í | Oai vộ |
| Porố - đg | Trang trí |

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image9.jpeg

Pơsẽl - t

Pơsuh - d

Lẻ loi Vũ

Kế thừa Vua Dặn lời Dặn dò Từng lớp Cấy Trông Trồng cây Cấy lúa Xốp hàng Dán vào Dính vào Ví dụ Tả

Tả cảnh So sánh Đọ sức Đo

Hâm lại Hâm cơm Đo ruộng

Pơsữ - đg

Pơtao - d

Pơtă nởr

Pơtă; tơtă - đg

Pơtăl - d

Pơtãm - đg

Pơtăm - đg

Pơtăm along - dg

Pơtăm ba - đg

Pcrtăng; pơrẽng - đg

Pơtẻm - dg

Pơtẽm - đg

Pơ£i7i gia; pcrti/i - d

Pcrtỉ/ - đg

Pcrti/ Ẳaa/i - đg

Parting - đg

Pơting jơhngâm - đg

Pơ\*ố - cfg

Potfớ - đg

Pơtồ mơh; pơtõ por - đg Pơtỗ na chủn - đg

|  |  |
| --- | --- |
| *Patôl* - d | Go moi |
| *Potôu* - *d* | Mông |
| *Portôk* - *dg* | Bi hông |
| *Pcrtôch; tôch; pa dl* - *dg* | Kc"t thüc |
| *Potoni mât blüng* - *dg* | Khai tritông |
| *Potôp* - *dg* | Huân luyçn |
| *Pcrtrô - dg* | Qua chuyçn |
| *Patrô* - *dg* | SOra lai |
| *Patrcrp - dg* | Noi |
| *Patrap along* - *dg* | Nch cây |
| *Patruh* - *dg* | Thifa |
| *Patruh nar - dg* | Thifa lcfi |
| *Patuah* - *t* | Dèm pha |
| *Povao* - *t* | Tif hiéu |
| *Povat* - *t* | Du btfa nay |
| *Paver* - *dg* | N6i béng |
| *Paver* - dg | Noi ricng |
| *Pavir - dg* | Nguy trang |
| *Payan* - d | Mùa |
| *Payan ami* - d | Mùa mita |
| *Payan anàr* - d | Khi hâu |
| *Payan chat - d* | Mùa xuân |
| *Payan hla ruh* - d | Mùa thu |

Pơyan phang - d

Pơyan phang - d

Pơyan tơngiẽt; yă rak - d

Pơxat -d

Pơxat - d

Pơxat - cf

Pơxat linh - G?

Pơyảr - đg PơJte - dg Pơyeh - đg Pơxẽl - í Pợyổ - c/


Pơyua - t Pơxuảt pơxuăt - í Pơxủn - d Pơxữ - đg Pơhrơih - í Pơhrơih - đg

Pở&; òơ/a; tơkỡl; păk - đg

Pra - d

Pra/i - đg

Pra/i hră - đg

Prah phao - đg

Mùa hò Mùa khô Mùa đông Mồ

Nghĩa địa Nghĩa trang Nghĩa trang liệt sĩ Chuyền Mỉa mai Nũng nịu Hoang vu Người yêu Bo ích Nhộn nhịp Lều

Lưu truyền Bất nhã Hại người Ngã

Sàn trước nhà Bấn Bắn nỏ Bấn súng

|  |  |
| --- | --- |
| *Prah sem* - *dg* | Bắn chim |
| *Prah sem bri* - *dg* | Bấn thú rừng |
| *Praih - d* - *Si/ tam mà praih* | Tỉnh |
| *domg tep?* |  |
| *Praih rohau* - *t* | Vồn vâ |
| *Praih todrô* - *t* | Tỉnh rượu |
| *Pran* - *t* | Lực lưỡng |
| *Pran - d* | Sức mạnh |
| *Pran jâng* - *t* | Mạnh khoỏ |
| *Pran kcrtang* - *t* | Hùng hậu |
| *Pran; gràng* - *t* | Khoe |
| *Pran; katang - t* | Mạnh |
| *Prao* - *d* | Con rồng |
| *Prd - dg* | Bỏ hê |
| *Pranjâng* - *t* | Kiên cường |
| *Prâng* - *dg* | Tạnh |
| *Prâng ami* - *dg* | Tạnh mưa |
| *Pre hamet; hamet* - *dg* | Chuẩn bị |
| *Prêt - d* | Tuyết |
| *Prit* - *d* | Chuối |
| *Prit dum* - *d* | Chuối chín |
| *Prit kaxë* - *d* | Chuối xanh |
| *Pro* - *d* | Cà |

Pro pơ nhan - d ' Cà hát

|  |  |
| --- | --- |
| *Pro tăng - d Proh jâng* - *dg Proh; dang - dg Prok* - *d Prôi* -  Prồi *pơgang* - *đg* | Cà đắng Duỗi chân Duỗi Con sóc Rải  Rải thuôc |


Prung - dg Nâu hằng ông

Prung mơh; prung por; pơlah Cdm lam ding - d

|  |  |
| --- | --- |
| *Pủ* - *dg*  *Pủ oh* - *đg*  *Pủ sồu; pủ mon* - đg  Píĩ *yoch - t*  *Pủ ba* - *d*  *Puăl* -  *Puăn* - c/  Pỉ//i - *dg Puh* - <Í£  Pu/l - cí#  Pi/A - *dg Puh* - đg Pu/i *hơỉủng* - | Cõng Cõng em Cõng cháu Oan Gùi lúa Bí đao Số 4 Khua Lùa Lừa Sà Xua Sà hố |

|  |  |
| --- | --- |
| *Puh rơmo* - *dg* | Đuổi bò |
| *Puh rơmo* - *đg* | Lùa bò |
| *Puh tơveh* - *đg* | Đuổi đi |
| *Puh yang bri* - *đg* | Xua ma quỷ |
| *Puih hnam* - *dg* | Quét nhà |
| *Pủk* - *d* | Bột |
| *Pủng lủng - t* | Trùng |
| *Pùng; apùng; char; taring* - *d* | Vùng |
| *Pur* - *dg* | Chui |
| *Pur lẽch* - đg | Chui ra |
| Pwr - *dg* | Chui vào |
| *Put nơr pơma* - CÍ£ | Tin lời nói |
| Pứ - <i | Gùi |
| *Pủ atrãp* - | Mang nặng |
| PiZ; yen#; Òế/1£ - | Mang |
| Pz/7 - *đg* | Trọc |
| *Pyăi; kor; păi - dg* | Chải |
| *Packer* - *dg* | Chen nhau |
| *Padro* - *d* | Buôn bán |

—



|  |  |
| --- | --- |
| *Ra jên* - *đg* | Góp - tiền |
| *Ra phe* - *đg* | Góp gạo |
| *Ra; - tơra* - *đg* | Quycn góp |
| *Rah* - *d* | Tự mọc |
| *Rah rai - t* | Ticu điều |
| *Rai ăl* - *t* | Càng nặng |
| *Rai dôm - t* | Càng đủ |
| *Rai iẽ iẽch* - *t* | Càng ít |
| *Rai lơ* - *t* | Càng nhiều |
| *Rai bẽnh* - *t* | Càng đầy |
| *Rak* - í | Tái |
| *muh măt* - í | Tái mặt |
| *hăm; lủch* - *t* | Tồi tộ |
| *Rang - t* | Sáng hóng |
| *Rang khẽi - d* | Ánh trăng |
| *Rã roi* - *d* | Câu chuyện |
| *Rã roi* - *d* | Chuyện |
| *Ră roi - đg* | Kể lể |
| *Rã roi* - *dg* | Thuật |
| *Ră roi; pơma tơnuh* - *d* | Tâm sự |
| *Răk trồ* - | Phô chuẩn |
| 632 |  |

Răm

Răm dêh - t Rãn - d Răng - d Răp - đg Răp trong - - đg Răt ao -

£re - dg Râng - d Re - d

i?e c/iơ chrẽng - d /?e hơdai p Re pơ ayoi - i?e pơ ạyoi - c?£

/ỉ-eA - c?£

ite/i -1 - Anhồng têch Rẻi - dg Rẽi - đg Rẽi phong - đg /?ẽỉ 5a - dg Rẽỉ ha - đ# sdỉ -

Bị chết Dỏ quá Giũa Thủ Phục

Phục đường Mua Mua áo Mua xe Gã Am

Tiếng vọng Đồng thanh Ngân


Ngân vang Gay

reh dếh Rỏ Gieo Sạ

Bón phân Gieo lúa Sạ ỉúa Bón

Rek along - dg Rek hla ar - dg Rẽk - dg Rẽn - dg Rèn kơting - dg Reng - d Reng - í Reng yak - đg kram - d

Rẽng kram pơlẽi - d Rẽng tơpăt - dg hla ar - đg Rĩ - đg Rim - d Rim - d Rim pơgê Ro đak - <2# i?ố dê/i - í

/ăng; kơjăp - í /?ớ năng; thöu p Roch klak - đg - <i i?oi - í

Cất gỗ Cắt giấy Kc Gặm

Gặm xương Rui nhà Từ từ Bưđc từ từ Luỹ tre Lũy tre làng Ngắm thẳng Căt giấy Nhích Mọi Mỗi

Mỗi buổi sáng Chảy nước Hùng vĩ Chấc chắn Có lõ Mổ ruột Con ruồi Ép

i

;•

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Roi - dg | Kể |
| 1. | Roi - d | Ruồi |
| Eÿ, | Roi ăn - | Kê khai |
| Í | Roi bât - cfg | Dự háo |
| \*•  j;  \ -i | ifoi đẽi bơngai loch - dg | Báo tang |
|  | Roi dëi bcmgai loch - dg | Báo tử |
|  | Roi hơamon - d# | Kể chuyện |
|  | Roi hơmon - d | Chuyện kể |
| ■I | Roi iam; roi pang - (i | Ruồi bâu |
|  | Roi khan - | Báo cáo |
| 1  L | khan | Btí cáo |
|  | Roi khan đẽi bơngai loch -dg | Cáo phó |
|  | Roi rơdah; roi tơblang; | Phân tích |
| 1 | tơblang - dg |  |
| 1» | Roi tơ băt; tơbang; tơbăt - | Thông báo |
| ' s  •  ■ I) | íơòdí - <Í£ | Báo |
| f | - dg | Bắt chước |
| Rv | Rok - (Í£ | Theo lốì |
| If | i?ố/ - đg | Nghiền |
|  | Rỏl - đg | Xay |
|  | Rõl anhẽm - đg | Xay thịt |
|  | JRõ/ tơmo - đg | Nghiền đá |
| j, | Rong - dg | Nuôi |

li-

|  |  |
| --- | --- |
| Rong nhũng - đg Rồng; tuch luch - t Rôih - d Rôih - <i ftong - Rôp -  i?ổp bơngai - <Í£  i?ồp c/lổ - đg  i?ổp £ơ/l - đg  Rôp jõk - đg  jRồp ka - <Í£  fiồp &a - c?£  i?ổp /m/l - đg  Rôp ti - dg  Rơ; tơgăk; lơ bâk - d  Rơ hong; tơgăk hong - d  Rơ huẽn - í  i?ơ &a - d | Nuôi hco  Cuối  Con voi  Voi  Rông  Bắt  Bắt người Bất trói Băt được Bắt lấy Bắt cá Đánh cá Bắt lính Bắt tay Cái rựa Rựa mẻ Óng á vết thương |

Rơ ngơp; kơnưá pơni rơ ngơp -1 Điều ho à

|  |  |
| --- | --- |
| Rơ nủk - d  Rơ tơgloh; tơgấk tơgloh - d Rơ uơ chủn - đg Rơ uơ khir - đg  636 | Hạnh phúc Rựa sút cán Cày ruộng Cày bừa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rd *-* dg | Đun |
|  | Rd - dg | Ninh |
| • | Rd chao - dg | Ninh cháo |
|  | Rd dak - dg | Đun nước |
|  | Rd karting - dg | Ninh xương |
|  | Robot - dg | Thuộc lòng |
|  | Robot hdr - dg | Học vẹt |
|  | Robdu - d | Nghìn |
|  | Robdu sonam - d | Nghìn năm |
|  | Robdu; robdu - d | Ngàn |
| 1 | RobiCn - d | Dây kõm |
|  | RobUn - d | Dây thép |
| B  K. | Rodd | Êm đềm |
| I;  i.  ; | Rodu - dg | Ngớt |
| *p*  *f:*  *ị* 1 | Rogah ti - t | Mỏi tay |
| ■ i '1' | Rog&i jang - t | Khéo tay |
| E  *ìềi* | Rogi&o - d | Điộn thoại |
| ji  j g: | Rogido - dg | Phát thanh |
| i if *}* ^ • | Rogoh - d | Vộ sinh |
| 5 *f.*  *:* i •  • : *Ị. ■* | Rogoh - t - Hnam Ink rogoh | Sạch |
| *1* £v. *'* | phe boih. |  |
| '• *ễ;‘*  i;|: | Roh - d | Rỗ |
| li;  I | Roh along - d | Rẽ cây |



Rơhau - t Rơhău - t Rơhău rơbăt - t Rơheng - t Rơheng rơhồ - t Rơhngơp hơhơk - t Rơhơi - t Rơhơi - t Rơhơi - í - Rơhơi Inh đẽ ỉ tơhnam.

Rơhui rơhai - t Rơih - đg i?ơi/i - Rơka - d Rơkah - í Rơkah; rơkaỉ - í Rơkah rơkai Rơrna ka - d Rcmia kõ - d Rơmă iẽr - d Rơmă nhũng - d Rơniă; ỉơmă - d Rơniân; teo - t

Hoạt bát Hoà nhã Niềm nở Yên lặng Hoang vắng Mát rượi Lỏng Rộng rãi ưh kơ Nhà

Man mác Chọn Lựa chọn Vết sẹo Dư thừa Dư dật Êhề Mờ cá Mờ chó Mờ gà Mờ heo Mỡ Dẻo

|  |  |
| --- | --- |
| Rơmo - d | Bò |
| Rơnio akăn - d | Bò cái |
| Rơrno hor - d | Bò kéo |
| Rơĩìio jrok - d | Bò lạc |
| Rơmo kủn | Bò lì |
| Rcmio sa anhiẽt - dg | Bò ăn cỏ |
| Rơrno tơno - d | Bò đực |
| Rơmỡn - t | Yếu sức |
| Rơniơt; rơngơp | Êm dịu |
| Rcmiữ - d | Dạ con |
| Rơrnữ - đ | Dạ ưường |
| Rơĩìiữ - d | Nhau thai |
| i?ỜTi rỗẲ - cỉ | Rác rưởi |
| Rơna - <i | Rong rêu |
| Rơneh - c? | Sinh ra |
| Rơneh - đg - Oh rơneh sơnăni yơ? | Sinh |
| Rởng - đ# | Gả |
| đn - dg | Gả con |
| Rởng ăn drồ nglo - đg | Gả chồng |
| Rởng kon drỗ kăn - đg | Gả con gái |
| Rơn g a - d | Mò đcn |
| Rơn g a - đ | Vừng đcn |
| Rơngẽi - d | Yên ổn |

|  |  |
| --- | --- |
| Rơngẽỉ; rơìiủk rơnang - d | Hoà hình |
| Rơìigẽnh - đg | Say ngà ngà |
| Rơngot - t | Buồn nlìd |
| Rơngồu - d | Mè trắng |
| Rơngồu - d | Vừng trắng |
| Rơngơp - dg | Bớt đau |
| Rơnhău - t | Tấp nập |
| Rơnhong - t | Gầy guộc |
| Rơnhong; kơjung - t | Cao |
| Rơnok - d | Tàn thuôc |
| Rơnôp - d | Búp |
| Rơnôp pơkao - d | Búp hoa |
| Rơnũk - t | Bình yen |
| Rơnủng - d | Con lươn |
| Rơpang - t | Khổ quá |
| Rơrỉnh; tơtẽi - d | Run |
| Rơrỉr; hrâk - dg | Xúc động |
| Rơtah - d | Con đỉa |
| Rơtẻn rơtẽn - t | Lãn tăn |
| Rơvơn; wăn; rơ hơi - t | Rảnh rỗi |
| Rơvởng; jua; tơdeh; rơheng | Vắng vỏ |
| rơhui - t |  |
| Rui - d | Em rể |

*rnrrrr >"’rr-—* r

Rủng - t Rup - d Rup - d Rup - d Rup alâng - t Rup apôm - d Rup apôm - d Rup kơlang - d Rup plẽi tơroi - d Rup pơting - d Rup to - d Rưa; tơgăk; lơbâk -

Rối hù Ảnh Hình Hình ảnh Ảnh đẹp Hình tròn Hình trụ Hình tam giác Hình thoi Hình học Hình chừ nhật d Dựa

ị',!‘

Ề



s *s*

|  |  |
| --- | --- |
| *s* | s |
| Sa anăr dâng - dg | Ản trưa |
| Sa anhot - đg | Ản rau |
| Sa blăl - dg | Ản tục |
| Sa bơlủk - đg | Ản quá nhiều |
| Sa bởl đg | Ản chán |
| Sa chao - đg | Ản cháo |
| Sa et; sồng sa - đg | Ản uống |
| Sa hơ hủp - đg | Ản ngon Lành |
| Sa kơmãng - đg | Ản tốì |
| Sa kơxỡ - dg | Ản chiều |
| Sa măk ai - đg | Ản thoải mái |
| Sa mỗk - đg | Cúng nhập kho |
| Sa mơh; song por*;* sa ngohỉ | Ản cơm |
| sa hă - đg |  |
| Sa 'nhẽm - đg | Ản thịt |
| Sa pơđĩ - đg | Ản hết |
| Sa pơgê - đg | Ản sáng |
| Sa rah - đg | Ản vạ |
| Sa sái - đg | Ản ít đg |
| Sa yuơ - dg | Ản hám |
| 642 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sa; sõng - dg | Ản |
| Sach - d | Nạc |
| Säi dak - dg | Tát nước |
| Sải; kơxăi - dg - Oh năm săi | Tát |
| dak. |  |
| Sal - dg | Dây bẩn |
| Sap - t | Nhạt |
| Sap hoh - £ | Nhạt muôi |
| Sđỉ/ hơdrai - cf | Cháu ngoại |
| Sã - í | Rộng |
| Sa tơhnă - t | Mcnh mông |
| Sáng - d | Con dao |
| Sáng - cf | Dao |
| Sổng cfao; dao - d | Dao phay |
| Sáng han | Dao bén |
| Sáng han | Dao sắc |
| Săng iẽ - d | Dao găm |
| Săng kep - d | Cái kéo |
| Săng kep - d | Kéo |
| Sáng kô; săng keo - d | Cái liềm |
| Săr - d | Đất hoang |
| Sâl - d | Bấc |
| Sảl wâl | Bối rối |

■■■”

|  |  |
| --- | --- |
| Sâl wâl - t | Lúng túng |
| Sân;chân - t | Kien nhẫn |
| Se - d | Chắt |
| Se - d | Con tép |
| Se le - t | Cặn kẽ |
| sẻch - ci | Bắp thịt |
| Sếc/i - d | Thịt nạc |
| Segong - d | Giây |
| s/ie - đg | Cào cỏ |
| tơdrong - dg | Xét xử |
| Sek tơlang - dg | Xử lý |
| Sek tơlang; sek - dg | Xử |
| Sem - d | Chim |
| Sem - d | Con chim |
| Sem bô - d | Chim cú mèo |
| Sem bơlang - cf | Chim khướu |
| »Sem òri - <i | Thú rừng |
| Sem òiư òỉ/£ - | Chim bìm bịp |
| Sem chrao - d | Chim sáo |
| Sem giở; sem - det - d | Chim vẹt |
| Sem grỡ - d | Chim đại bàng |
| Sem grỡ - d | Chim kền kền |
| Sem hơxi; sem axi - đg | Chim hót |

*Sibồng* - *d*

*Sih* - *d*

*Sih prit* - *d*

*Sih trong - dg*

*Sỉk* - *d* - *Đak ngam lơ sỉk dèh*

*Slk chuơh* - *d*

*Sik*; *tơdrô* - *d*

Sem jong - d Sem nar - d Sem pleng - d Sem pơliẽu - d Sem pơliẽu - d Sempũng - d Sem rẻch - d Sem tel - d Sem tơ rong - d Sem tơ rong - d Sem tơrong - d Sem tơrong - d Sen păr - đg Sêng rêng - t Si - d Si so - <i

Chim nhồng Chim non Chim én Chào mào Chim chào mào Con dơi Chim sc Chim mía Gia cầm Súc vật Động vật Gia súc Chim bay Ngất ngưởng Chấy

Con bọ chét Xà phòng Nải

Nải chuôi Ngăn lốì Đường Đường cát Rượu

Sim - d Con ngan

Sim - d Con vịt xiêm

|  |  |
| --- | --- |
| Sim - d Sim găm - d Sim kỗk - d Sln - dg Sỉn - đg Sln - đg Sln noh - đg Sing sơng - d Sip - d  Sir sơlủng - dg Sir sơlủng - | Ngan Ngan đcn Ngan trắng Chín Xê Xích Xích ra Cà kheo Tấm bia Đào hầm Đào hố |

Sir; chor - đg - Hnam Inh sir Đào sơlủng ka.

|  |  |
| --- | --- |
| Sỉt -t Slt - đg Su - đg Su - đg Su -đg Su ao - đg So - t So -t | Hiộu nghiệm Khâu Khâu vá May Vá  Khâu áo Cổ xưa Cũ |

|  |  |
| --- | --- |
| So dêh - t | Cũ quá |
| So nglồng - tung yă - d | Ngân hà |
| So sờ - t | Cũ kĩ |
| So sơnẽnh - đg | Đánh răng |
| Soh - dg - Anhõng lăm soh | Đốt |
| muih pơm mir. |  |
| Soh - đg - Mai soh ủnh | Nhóm |
| axong Inh.  Soh along ủnh; soh reh - đg | Đốt củi |
| Soh glăi - t | Sai ỉầm |
| Soh glăi - đg | Sai phạm |
| Soh pồi bruih brăm - đg | Đô"t rác |
| Soh ủnh - đg | Đcít lửa |
| Soh ủnh - đg | Nhóm lửa |
| Soi - dg | Cúng |
| Soi yang hnam - đg | Cúng thần nhà |
| Sok - d | Lông |
| Sõk - d | Tóc |
| Sõk iẽr - d | Cầu lông |
| Sõk iẽr - d | Lông gà |
| Sõk ko; sõk bôk - d | 'foe bạc |
| Sõk sop - d | Lông chân |
| Sõk sop - d | Lông tay |

|  |  |
| --- | --- |
| Sõk sop tơ hãng - d | Lông măng |
| Song ăn - đg | Kính tặng |
| Song ăn - đg | Tôn vinh |
| Song ăn - đg | Truy tặng |
| Sddg-t | Lâu dài |
| sỏu - d | Cháu |
| Sõu drõ kãn - d | Cháu gái |
| Sõu drõ nglo - d | Cháu trai |
| Sõu se - d | Cháu chắt |
| *Sỗu* tơm - d | Cháu nội |
| Sõk găm - d | Tóc đcn |
| sỏk kang - d | Râu |
| Sỗ - d | Số |
| Sôch - dg - Si// sôc/i /ám ti Inh | Đốt |
| Sôk - c/ | Chuột chũi |
| Sơ nđm sỡ - d | Nả nì ngoái |
| Sơ nglõng hla hơ puih - d | Sao chổi |
| Sơ ngon - t | Buồn |
| Sỡ - d | Trước đây |
| Sỡ - t | Xưa |
| Sỡ ki - d | Lịch sử |
| Sỡ ki - c/ | Xưa kia |
| Sơanhoi - z | Rũ rượi |

|  |  |
| --- | --- |
| Sơđa - d | Gang tay |
| Sơđong - d | Bầy thòng lọng |
| Sơk jơhngâm - t | Ngẩn |
| Sởk - dg | Phơi |
| Sởk anong ha - đg | Phơi rơm |
| Sỡk hơòo - đg | Phơi bắp |
| Sỡk khăn - đg | Phơi mền |
| Sởk sôm ao - đg | Phơi quần áo |
| Sỡk ha - dg | Phơi lúa |
| Sỡk hum - đg | Phơi khoai |
| Sơkar | Bụi mắt |
| Sơkat - đg | Làm phép |
| Sơ&e-d | Lợn rừng |
| Sơke; hơke - cf | Heo rừng |
| Sơkok; hơkok - d | Cái chiếu |
| Sơkủng bơngai - <i | Môi người |
| Sơkủng iẽr - | Mỏ gà |
| Sơkủng hortăng; hơkủng | Môi mỏng |
| hơtăng - d |  |
| Sơkãng hơhỡl; hơkủng hơhỡl; | Môi dày |
| kơvữ - d |  |
| Sơl mă kơjung - đg | Kê lcn |
| Sơlah - đg | Tách |

|  |  |
| --- | --- |
| Sơlam - d Sơlam teh đak - d Sơlam teh đak - d Sơlam teh dak - d Sơlat - d Sơlăh băl - đg Sơleng - t Sơlủng - d Sơlủng - d Sơlủng dak - d Sơlúng - d Sơlủng đak kơamễ - d Sơlủng jrủ - d Sơlủng ka - c/  Sơmaih - dg Sơmẽch - d Sơna pơtăm - d Sơnăm hõk - d Sơnăm rơneh - Sơnăm so - d Sơnăm sot - d Sơnăm; hơnãm - cf Sơnăm; hơnăm - G? - /n/i | Bien giới Bien ải Bien cương Bien thuỳ Xà lách Giải tán Khó hiểu Hầm Huyệt Giếng nước Ao chuôm Ao tù Hầm sầu Ao cá Cầu cứu Con muỗi Hoa màu Năm học Năm sinh Năm cũ Năm xưa Tuổi Năm |

|  |  |
| --- | --- |
| rơneh sơnăm bar rơbõu. |  |
| Sơnẽnh - d | Răng |
| Sơng - dg | Đón |
| Sơng hơpơi - d | Nhiột liột |
| Sơng iõk - đg | Đón nhận |
| Sơng iõk - dg | Tiếp đón |
| Sơngah - dg | Thề |
| Sơngiẽu; tơngiẽt - t | Lạnh |
| Sơnglõng - d | Ngôi sao |
| Sơnguèt - d | Roi |
| Sơnong jang - d | Nhiộm vụ |
| Sởp | Cuốn |
| Sởp - d | Quyển |
| Sơbẽi - d | Cải |
| Sơbẽi angam - d | Cải ngọt |
| Sơbẽi su - d | Cảibáp |
| Sơbẽi tăng - đ | Cải đấng |
| Sơbeng - G? | Xà beng |
| Su - dg - Anhõng năm tep ưh | Đắp |
| kơ su khăn. |  |
| Suai - - Anhõng et tơdrô | Say |
| suai dêh. |  |
| Suai et - tơdrô - d | Say rượu |

|  |  |
| --- | --- |
| Su khăn - dg | Đắp chăn |
| Su - d | Bắp cải |
| Suang - dg | Múa |
| Suang rơmuăn | Múa niềm mại |
| Suang rơmuăn | Múa uyển chuyển |
| Suăn - dg | Lên cao |
| Sueng - d | Mùi |
| Suẽng - t | Nhọn |
| Suẻng nhơ nJiuèh; nhơ nhueh - ỉ | ỉ Nhọn hoắt |
| Suet - t | Đcn nhạt |
| Sum phe - d | Kho gạo |
| Sum ba - d | Kho lúa |
| Sum; kho - d | Kho |
| Sung - d | Cái rìu |
| Sung - d | Rìu |
| Sung hong - d | Rìu mỏ |
| Sung rơ hơi - d | Riu lòng |
| Sủp - d | Bún |
| Sủp - d | Phở |
| Sủp anhẽm kơ tuăl - d | Bún ricu |
| Sủp ka - d | Bún cá |
| Sứp nhem iẽr - d | Phở gà |
| Sủp nhem nhũng - | Phở heo |

Sủp nhem rơmo - d

Sủp rơmo - d

Phỏ hò Bún hò Chùi Con ong Ong mật Xoa

Chùi hàn Chùi hảng Chị ấy Ông ấy Họ là ai Anh ấy No

Ngan ngái Chùi nhà

Sut - đg

Sut - d

Sut - d

Sut - đg

Sut kơbang - đg

Sut kơhang găm - cíg

Sỉ/ -

Sỉ/ - d

Sư bu

Sư; anhồng anoh - d Sư; hăp; sưh - đ Sương; bâu sương - í Sỉư tơhnam - đg

### T t

|  |  |
| --- | --- |
| T | T |
| Tac h; huaddg - dg | Quất roi |
| T ah - dg | Lắp |
| T ah hơbẽn; tah sôm - dg | Mảc quần |
| T ah lăm kơdung - dg | bỏ túi |
| Tah pơgop - dg | Láp ghcp |
| Taih - dg - Along *ồ U* glaih | Đánh |
| taih lôch |  |
| T am hơíh | Kịp rồi |
| Tam mă dang; kơtih - t | Dỏ dang |
| Tam mă đẽi | Chưa có |
| Tam mã đum | Chưa chín |
| Tam mă pơngot | Chưa đói |
| Tam mã; tam - p | Chưa |
| Tam; tom - t | Kịp |
| Tang - đg | Thay |
| Tang amăng - dg | Đóng cửa |
| Tang dỗ - d | Cái ghế |
| Tang mát - đg | Đại diộn |
| Tang măt - đg | Thay mặt |
| Tang Wang; grc jrot - d | Xe đạp |
| 654 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tang wau; pơ tih gia - d | Thí dụ |
| Tanh - dg | Dột |
| Tanh - dg | Đan ỉát |
| Tanh bai - đg | Đan sọt |
| Tanh brai - đg | Dột vải |
| Tanh hơkăt; tanh reo - dg | Đan gùi |
| Tanh kơđum - đg | Đan nia |
| Tanh kơpen - dg | Dột khô" |
| Tanh tơvaih; chuă tơuaih - đg | Đan giỏ |
| Tap - c/g - Sư tap Inh *JĨ* dêh. | Tát |
| Tap đon - đg | Tát tai |
| Tap ti - đg | Vỗ tay |
| Tar sung - d | Lá rìu |
| Tă - đg | Nếm |
| Tăl - d | Tầng |
| Tăl - dg - OA Zđ/ 7’án^ /ố A | Gác |
| aAối/ ĩttA. |  |
| Tã/ hnam - c/ | Tầng nhà |
| Tđ/ - c/g | Gác chân |
| Tăng - í - ATiđ đaA chephe | Đắng |
| tăng dêh. |  |
| Tăng dồ - c/ | Ghế |
| Tđrag c/ố Ayứ A^ứ - á | Ghế mềm |

|  |  |
| --- | --- |
| Tăng poler - d Tăng hoh; hăt hoh - t Tãp dăr - d Tăr - d Tăr  Tăr bang - d Tâm; tơ tẩm - đg Tâng kơjung - d Tâng; tăl - d Tổr - d  Tđr pơỉìi hnam - d Tẽch; pơdro - <2g T£c/i &a - dg Tẽch tõxet - đg T£c/i tơmam - đg Teh - d Te/i arớ& - d Teh băl - đg Te/i daA Te/i don# - dg Teh đak - d Teh dak - d Teh đak anguaỉ - d | Cá rô Mặn Tổng thể Cái quay Có sáng kiến Tấm thảm Húc Lầu cao Lầu Gỗ  Gỗ làm nhà Bán Bán cá Bán lẻ Bán hàng Đất  Đất cứng Đánh nhau Đất quay Đánh đập Nhà nước Non sông Nước nhà |

Teh đak bản - d Teh đak nguaih - d Teh đak pơtau pơgár - d Teh đak; dêh - d Teh hơga - d Teh hơgăt - đg Teh klep - d ! Teh kông - d Teh kro - (í Te/i pơlong - đg TWi sđr - đ Te/i sơđah Teh tong - (Í£

Te/i íốrag - 7Vi tơplih - để Te/i 5rề -

Teh; tôn - đg - /ra/i nốm £e/t SỐẴ iếr

Teng amăng - đg Teng kơ chỗk - dg Teng neng - <i Teng 71 eng - d Teng neng - d

'3

'1 f||Ị:-

Ị

í;

1 K

1 $

‘Ệ I ề

Nước nhà Ngoại quô"c Vương quô"c Đất nước Đất sỏi Đánh đô" Đâ"t dính Vùng cao Đất khô Đánh cuộc Đất đai Đâ"t nứt Đu đưa Đu

Đánh tráo Đất đỏ Đánh

Gõ cửa Cạn li Cái chuông Cái kẻng Kỏng

|  |  |
| --- | --- |
| Teng net - d  Teng pơnhan - dg  Teng; tơkỡỉ tơteng - dg  Tẽng; hrẽnh - í  Tẽn/i tơ ồu - đg  Teo - t  Tep - đg  Tep dơt -  Tep /i/ơ& - đg  Tep pok; tep hiơt - đ#  Tê - dg  Tê axeh -  Têrtg #rế - í  Thar - đế  T/iđi - d  Thái bơ tho - d  Thải bơtho - d  Thải pơgang - <i  T/iứi pơgang - d  Thái pơgang - đ  Theng - d  Theng phao - d  Thẽng - đg | Ốc sò Cạn chén Gõ  Nhanh  Lại  Dai  Ngủ  Ngủ lang Ngủ say Ngủ quen Phi  Phi ngựa Xiêu vẹo Lại gần Thầy Thầy giáo Giáo viên Dược sĩ Dược tá Thầy thuốc Cái cò Cò súng Giữ im lặng |

Thẽng - t Thẽng amơng - t Thẽng hreh - t Thep - CỈ£

Thím - đ#

T/úm - đg Thoi yơ kng Thong - d Thõng nan - d Thõng nan - d Thõng nan - đ 77iổi - dg Thông -

Thông; chã ngôi; năì ngôi - đg Thơ -d

Thơ thủt thơ thăt - í Thung dak - d Ti - d

Ti angiềo - d Tì\* hơdỡng - cZ Ti ma - d

Tì ti; sủng sủng - í

Im

ỉm lìm Lặng im Chấp vá Thêm Thêm vào Như thế nào Rãnh Thuyền Đò

Xuồng

Thôi

Đi quanh quẩn chã Đi chơi

Lá thư Nườm nượp Vùng nước Tay

Tay trái Tay vừng Tay phái Hun hút

Ti wi - d Tih

Tih - t - Hnam kajung anhỗng tih dêh.

Tlk - dg TU - d

Ting đởk - dg

Ting nỉng; brõ - d

Tinh jỗ - d

Tinh jỗ lơ - d

Tĩrc/i - dg

Tĩnh - đ

Tinh jỗ - GỈ

Ttnhjỗ hơkõp - d

To- d

To - to

Tố - d

Tớ - í

Tớ dế/i p

Tỏ dreng - í

Tô hlơ hlẽng - í

*Tồ* hơhâng; hùn hang; bơhũr;

tõ hũl - t

Ti vi

To

Lớn

Đến gần Buổi Sảy cám Đàn gong Toán học Đại sô" Làm toán Tính


Phép tính Phcp cộng Đằng kia Kia kìa Nắng Nóng Râ"t nóng Nấng vàng Hầm hập Nóng nực

|  |  |
| --- | --- |
| Td noh - dg Td du - dg Td set - d Td bre - t Td huh - dg Toch roch - t Toch; pakd - dg Toh - d  Toh along - dg Toh md - d Toh rcrmo - d Toh sanenh - dg Toi  Toih - d Tdk - dg Tdk - dg  Tdk bdk - doxl kng Tdk bdk dak doxl - d Tdk hnam - dg Tdk hnam hie - dg Tdk idk - dg Tol - t Tong - dg | Bang do Bang nay Chut xiu N6ng rife Nung ndng Le te Dan Vu  Nho cay Vu me Vu bo Nho r£ng Bi toi Cu toi Dang Len  Ngoai khdi  Thai blnh difdng  Len nha  Ve nha mdi  Vay  Mu  Ngam |

|  |  |
| --- | --- |
| Ton# ao - d Tong ao - d Tong ao - d#  Tong /lip - d Tong hơkơl - d Tong jak - d Tong kơpen - d Ton# niồ& - d Ton# sổm ao - dg Tong tang dồ - d Tong - ion#  Ton# taxi - d Tồng - dg Tỏng - d#  Tớn# anhõt - d# Tồng dak - d# Tỏng; hling - d# Top - d#  Tor - d Tốí - d#  Tỏxè dêh - í Tốxẽí soí; íốxế - f Tốxẽí; tỏxẽ - í | Cái áo Chiếc áo Ngâm áo Chiếc hòm Chiếc gôi Chiếc gùi Chiếc khô' Chiếc mũ Ngâm quần áo Chiếc ghc' Bong bong Chiếc lược Đong Múc  Chan canh Múc nước Chan Cuô'n gói Chiều dài Luồn qua ít quá ít ỏi ít |

|  |  |
| --- | --- |
| Tdch kadon - dg | B6 tay |
| T6k tak - t | Lpp dOp |
| T61 - d | Bido |
| T6m t&ch; jo nap - £ | Day du |
| T(5n hogdr - | Go trong |
| TVm £eng - dg | Go kcng |
| T6ng tcmiam - dg | Ctfdp cua |
| To amdng - d | Dot |
| To amdng chrdu - cf | Dot khoai mon |
| 7V amem bdl - dg | Thtfcfng li/dng |
| To angla kodih - t | Dpc lap |
| To angla wor thdng - d | Thu thuy |
| To angud hori - d | Ve |
| To anhur; tojur - dg | Bdt |
| To biet tobiat; wet - dg | Meu m£o |
| To blah - dg | Chien dau |
| To blah - dg | Chien tranh |
| To blah aydt - d | Giac ngoai xam |
| To bluch koting - t | Rue xtfdng |
| To chum; chilm bdl - dg | Hon nhau |
| To dra ku&ch mlnh - d | Dau ngo&c ddn |
| To dra ku£ch bar - d | Dau ngo&c kdp |
| To drdu - d | So 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơ drong - d | Chương trình |
| Tơ drong - d | Sự nghiệp |
| Tơ hnă; pơnglẽi; char dơhnă - | d Đồng bằng |
| Tơ hngam - d | Số 8 |
| Tơ hnơr - d | Cùng lứa |
| Tơ hơnap; gah anăp - d | Phía trước |
| Tơ huồng - dg | Nhào |
| Tơ hưch dih băl - d | Ái ân |
| Tơjễ - t | Gần gùi |
| Tơ jể - d | Quan hộ |
| Tơ jễ; lâm kueng - d | Láng giềng |
| Tơ khiẽn - d | Cái nhẫn |
| Tơ &Za òđ/ - | Giải toả |
| Tơ klah tơ klang; - tơrơ - đg Toán loạn | |
| Tơ £/d/i - | Chia rõ |
| Tơ kong jâng - cZ | Cẳng chân |
| Tơ /dm - d | Bên ưong |
| Tơ lẽi tân - d | Dây lưng |
| Tơ /ỚTig phe - đ# | Gánh gạo |
| Tơ Zớng 5a - CÍ£ | Gánh lúa |
| Tơ mam - d | Của |
| Tơ mam - d | Báo vật |
| Tơ mam hơ yăt - d | Vù khí |



|  |  |
| --- | --- |
| Tơ mât rông - dg Tơ mir - d Tơ môch - dg Tơ mủk - tơmam - d Tơ ngiẽt  Tơ 'ngleh theng - dg Tơ nỗ - t Tơ oẽu - đg Tơ pa - d Tơ păl - d Tơ păt - t Tơ plỡ - đg Tơ pôl - d Tơ pôl axeh - đ Tơ pổ/ cAót - t Tơ pôl hơ ioh - d Tơ pôl ỉẽi - d Tơ pôl kồ - d Tơ pôl kơpo - đ Tơ pôl sem - d Tơ pơh - d Tơ pơh - d Tơ thèng - t | Nhập nhà rông Cánh đồng Nhấn chìm Gia tài Buốt giá Bóp cò Ấm áp Ngồi Ba ba  Cốì giã gạo Thẳng Biến động Bầy  Bầy ngựa Đông vui Bầy trỏ Bầy gà Bầy chó Bầy trâu Bầy chim Bảy Số 7 Im ả |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơ thẽng - t  Tơ tồ kơ jung - d  Tơ tồ kơjung - d  Tơ tuh khăn - dg  Tơ tuh sòm; tơ tuh hơ ben -dg  Tơ yông - d  Tơ bet băl - đg  Tơ hôh khan - dg  Tơ hơp băn - đg  Tơangam - d  Tơangla pơgâr tơmoi - d  Tơangot - dg  Tơanguỡ - d  Tơanguỡ; tơr - d  Tơbang - <2#  Tơbăt - đ#  Tơbăt - đg Tơbăt ăn - (ỉ Tơbăt bơbrăng - í Tơbla  Tơblah wẽi teh đak - đg Tơblỡ nơr - đg Tơblỡ nơr - đg | Im ắng Nhiệt độ cao Cao độ Dũ chăn Dũ quần Xôi nếp Đâm nhau Chỉ thị Giao dịch Răng hàm Đại sứ quán Xát  Âm điộu Giai điệu Phổ biến Nhắc Thông tin Quy chế Liêm khiết Đị hâm Kháng chiến Dịch tiếng Dịch từ |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơblỡ; tơblang - d | Dịch |
| Tơblủt | Bị thủng |
| Tơbồl tơbỗl; gơgỗnh - t | Lon ton |
| Tơbrlnh - t | Chi chít |
| Tơbrõk - đg | Trở về |
| Tơbronh - d | Chím hoa |
| Tơbrônh - d | Rằng ri |
| Tơbrônh; rup pơrỏ; brâng - | Hoa văn |
| Tơchoh - <Í£ | Chọi nhau |
| Tơchoh - đg | Đá nhau |
| Tơdah - k | Nếu mà |
| Tơdăm - d | Thanh niên |
| Tơdăm alõ - d | Trung niên |
| Tơdăm 'lâp - đ | Thieu niên |
| Tơdlu - í | u ám |
| Tơdra - d | Dấu hiệu |
| Tơdra - đ | Dâu thanh |
| Tơdra - đg | Làm dấu |
| Tơdra châm - c/ | Dấu chấm |
| Tơdra châm jet - d | Dấu chấm hỏi |
| Tơdra châm phẽt - d | Dấu chấm phả y |
| Tơdra châm pơ dâng - d | Dấu chấm than |
| Tơdra hơkõp - d | Dấu cộng |

■ ’l- ■ ■

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image17.jpeg

|  |  |
| --- | --- |
| Tơdra kră sở - d | Di tích |
| Tơdra preh kuèch - d | Dấu phẩy |
| Tơdra rek pơgăn - d | Dấu gạch nôi |
| Tơdra har châm - d | Dấu hai chím |
| Tơdra; pơdă - đg | Đoán |
| Tơdrõ - đg | Khuấy động |
| Tơdrong - d | Điều |
| Tơdrong - d | Sự việc |
| Tơdrong - d | Vụ việc |
| Tơdrong bỡ jang - d | Công trình |
| Tơdrong bỡ jang - d | Công trường |
| Tơdrong hlôh wau - <i | Sự hiểu biết |
| Tơdrong hõ.k - d | Viộc học |
| Tơdrong hơ amon - đ | Huyền thoại |
| Tơdrong jang - d | Viộc |
| Tơdrong jĩ - c/ | Dịch bệnh |
| Tơdrong jơhngâm - GỈ | Nghị lực |
| Tơdrong juăt - d | Điều lệ |
| Tơdrong juăt - | Kinh nghiệm |
| Tơdrong kơnể - đg | Lêu lổng |
| Tơdrong kơnễ - (i | Tai vạ |
| Tơdrong nâr tơm - <i | Nghĩa gô"c |
| Tơdrong pơhrăm; bai - d | Bài học |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tơdrong pơtrõ - cf | Pháp lý |
| f; ■ | Tơdrong rơgẽi - cf | Sự thông minh |
| *fi* ; | Tơdrong tơcheng anõu - cỉ | Tư duy mới |
|  | Tơdrong hlok hơdrơr - t | Duy vật lịch sử |
|  | Tơdrô kô nhăk - cf | Rượu cô nhắc |
| :s llf,' | Tơdrô rum - d | Rượu rum |
|  | Tơdrồ Wang - cf | Rượu vang |
|  | Tơdruh băl - | Đuổi nhau |
| • | Tơdủng - £ | Lòng thòng |
| i  ; | Tơđah ha *-* d | Mạ |
| . | Tơđah ha anỡp *-* d | Mạ non |
| : &'• | Tơđon *-* dg | Chạy chữa |
|  | Tơgar - đế | Chiếm |
|  | Tơgar *-* dg | Giằng xé |
|  | Tơgar iồk *-* đg | Giành lấy |
|  | Tơgar wẽi - đg | Chiếm giữ |
|  | Tơgăk han*ỉ* rơ han - cf | Rựa bén |
|  | Tơgăk*;* rơ; lơbâk - cf | Rựa |
|  | Tơglăng - đg | Nằm lăn lộn |
| Ip:’ | Tơgỉẽch - đg | Bong gân |
|  | Tơglẽch - £ | Trộch khớp |
|  | Tơgleh - | Véo tay |
| *'1* | Tơgloh - đg | Sút |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơglỡm; glởm - dg | Vật lộn |
| Tơgồn - t | Lom khom |
| Tơgỡ - đg | Bị gãy |
| Tơgỡ - đg | Gãy |
| Tơgỡ along - đg | Gãy cây |
| Tơgỡ jâng - đg | Gãy chân |
| Tơgỡ kơting - đg | Gãy xương |
| Tơgỡ ti - đg | Gãy tay |
| Tơgrih - d | Danh dự |
| Tơgum ủnh hnam - dg | Giúp gia đình |
| Tơgủm - đg | Tương trợ |
| Tơgủn tơgủn - đg | Khum khum |
| Tơh - d | Đậu |
| Tơh - d | Quả đậu |
| Tơ/i kô ve - d | Đậu cô ve |
| Tơh lăk - đg | Vướng |
| Tơh lăk tơhlln - <2# | Vướng víu |
| Tơ/i /ớu - dg | Xác định |
| Tơh nă; pơnglẽiỉ gla - t | Bằng phẳng |
| Tơhek - t | Rách tuang |
| Tơhiap - đg | Nguyền rủa |
| Tơhiong - đg | Làm mất |
| Tơhleh - đg | Rời ra |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơhli - dg | Doạ |
| Tơhli - dg | Hăm doạ |
| Tơhỉou - dg | Trỏ |
| Tơhlồu - dg | Chỉ |
| Tơhlỗu - dg | Chúc |
| Tơhlồu phao - dg | Chĩa súng |
| Tơhlu hơyuh - dg | Hà hơi |
| Tơhngâm wă - p | Mặc sức |
| Tơhngơi - í | Hả hc |
| Tơhoch - đg | Thả ưôi |
| Tơhôih -d | Thở dài |
| Tơhrông - đ# | Nhảy tới |
| Tơhuỗng - đg | Thả xuống |
| Tơiung - | Gây dựng |
| Tơiung - đg | Nâng |
| Tailing hating - dg | Trả thù |
| Tailing pajing; pajing - đg | Xây dựng |
| Tailing rông - đg | Dựng nhà rông |
| Tajrä - dg | Chống đốì |
| Tajrä; hleh hloh - Í | Chéo |
| Tajur - đg | Giảm |
| Tajur - d# | Hạ xuống |
| Tajur; tapỡk - cig | Hạ |

—-

|  |  |
| --- | --- |
| Tỡk ủnh hin - dg | Soi đòn pin |
| Tơkan - đg | Đến gặp |
| Tơkan | Ra đón |
| Tơket; tơglâm; tơ groi - đg | Vật |
| Tơkhiẽn - d | Chiếc nhẫn |
| Tơklah - đg | Cách ly |
| Tơklah - đg | Tách ra |
| Tơklah - đg | Tan râ |
| Tơkỉah - dg | Trừ |
| Tơklă - đg | Trúng đích |
| Tơkõei - GỈ | Con hoẵng |
| Tơkoh - đg | Chém nhau |
| Tơkôl dak - í | Đục nước |
| Tơkôl; ÒỔ& - t | Bạc |
| Tơkôl; kơxồk - Ể | Đục |
| Tơkơi - d | Thác |
| Tơkơi đak - GÍ | Thác nước |
| Tơkơi yă - đg | Mòi bà |
| Tơkơỉ hõk - cfg | Mời ông |
| Tơfcđ7 - đế | Bị ngã |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ặ. | Tơkơn; tơtrơn - đg | Chồng lên |
| ; r | Tơ/ - đg | Đáp |
| ; ịrK | Tơ/ - đg | Giải đáp |
| if  • ỳ- | Tơlak - c/ | Lạt |
| p;  Ị ị | Tơlang - đg | Xoè |
| ■-  i fi  ■%: | Tơlăng - đg | Đùm bọc |
|  | Tơlẽch - <Ì£ | Đuổi ra |
|  | Tơlẽch - đg | Giải |
| 1'  w.  K | Tơlẽch tơdrong jang - đg | Đuổi việc |
| gif; | Tơỉèch ủnh - đ# | Đật ỉủa |
| Ú' | Tơleh - d | Chim gõ kiến |
| t ■ | Tơlẽi rơmo - g/ | Dây thừng |
| ■ị Ị; 1 | Tơ/ỗi - d | Dây |
| ■ | Tơlõ - d | Cái dùi |
| Kv-  i ■ | Tơlõ - c/ | Dùi |
| ỉ 1 . | Tơ/ố chêng - GỈ | Dùi chiêng |
| ị Ệ | Tơ/ố íe/i hơgơr - d | Dùi trống |
| 1 !■:.' j p | Tơlỡ - đg | Xô ngã |
| Í p:: | Tơluh - dg | Lao tới |
| w  Í i: | Tơm - d | Chương |
| ’ | Tơm - c/ | Sô cây |
| •  Ị Ip. | Tơm 5 - d | Chương 3 |
| ■i % | Tơrti along; dơngỡl along - d | Gõc cây |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơm blu - d | Bẹn |
| Tơm chơchă bôl - d | Bộ Ngoại giao |
| Tơm gơgõnh - d | Lần đầu ticn |
| Tơm jang jên - d | Bộ tài chính |
| Tơm jơ hngâm - d | Nguồn lực |
| Tơm minh - d | Chương 1 |
| Tơm pơgang - GỈ | Dược phẩm |
| Tơm pơgang - d | Hoá học |
| Tơm bai - d | Đầu hài |
| Tơm; dơngỡl - d | Gốc |
| Tcnnam - c/ | Dụng cụ |
| Tơmam - <i | Đồ |
| Tơmam alâng bek - đg | Dinh dưỡng |
| Tơmam choh jang - d | Nông cụ |
| Tơmam drăm; tơmam - d | Đồ vật |
| Tơmam gỉt - d | Đồ quý |
| Tơmam gít ' d | Vật quý |
| Tơmam kăl - d | Hiện vật |
| Tơmam ot - d | Cưa |
| Tơmam pợịao - d | Kỷ vật |
| Tơmam rong - cỉ | Vặt nuôi |
| Tơmam sap hoh - d | Đồ nhạt |
| Tơmam tăng hoh - c/ | Đồ mặn |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơmam yua - d | Đồ dùng |
| Tơmam hâu phu - d | Gia vị |
| Tơmăn - d | Đất bằng |
| Tơmât - đg | Cho vào |
| Tơrno - d | Cục đá |
| Tơmo - d | Đá |
| Tơmo huach - d | Đá mòn |
| Tơmo lat | Đá phẳng |
| Tơmo pat - d | Đá mài |
| Tơmoi - d | Khách |
| Tơmoi - d | Người ỉạ |
| Tơmôch - đg | Dìm |
| Tơmôk dak - CÍ£ | Dìm nước |
| Tơmông - d | Cồ |
| Tamong - d - Jẽr tơmống dih dèh Trông | |
| Tơmỡt - đg | Đưa vào |
| Tơmum - đg | Ở xó |
| Tơnal - í | Éo le |
| Tơnam - đ | Thứ gì |
| Tơnam yă kia | Loại gì |
| Tơnanh - d | Nan |
| Tơnanh kram - <i | Nan tre |
| Tơnap - í | Gay go |

|  |  |
| --- | --- |
| Tơnat - t | Bấp bênh |
| Tơnat - t | Khắc khổ |
| Tơnat - t | Khó khăn |
| Tơnăr -d | Tấm phen |
| Tơnăr jrăng amăng - d | Mành |
| Tơnãr kram - d | Liếp tre |
| Tơnăr; chơncng - d | Liếp |
| Tơnăr; chơnẽng - d | Vách |
| Tơneh - d | Đu đủ |
| Tơneh ủnh - đg | Quẹt lửa |
| Tơnẻi | Cha mẹ phía chồng vự |
| Tơnek rek - d | Dicm |
| Tơnen | Kỹ lưỡng |
| Tơng - đg | Lượng |
| Tơng - dg | Ưđc lượng |
| Tơng jơ hngỡm - đg | Lưựng sức |
| Tơng llng - t | Khư khư |
| Tơngiẽt chrẽm; sơngiẽo; tơngiẽt hiom - t | Lạnh buốt |
| Tơngiẽt gơ gleng - t | Lạnh lẽo |
| Tơngiẽt gro - t | Lạnh giá |
| Tơngiẽt gro - t | Rét cóng |



5

|  |  |
| --- | --- |
| Tơngiẽt guam - t | Lạnh cóng |
| Tơngiẽt tơngiot - t | Giá rét |
| Tơngiơh jâng - d | Móng chân |
| Tơngiơh - ti - d | Móng tay |
| Tơngla - d | Chủ |
| Tơnglăp - d | Hộp nhỏ |
| Tơnglâp; pơnâng - d - Jõk | Vung |
| tơng lâp gõ. |  |
| Tơnglèp; che sut - d | Giẻ lau |
| Tơnglop - đg - Anhồng paru | Bao |
| tơnglop săng aiâng iă. |  |
| Tơnglop sáng - d | Bao dao |
| Tơnglỡp - d | Cái nắp |
| Tcmgỉỡp - <i | Nắp |
| Tơnglờp gõ; bơnỡng - <i | Nấp xoong |
| Tơngỡ; krang - d | Dốc |
| Tơngưih - đg | Rên rỉ |
| Tơngưih; ôr ’ đg | Rên |
| Tơnh - í | Cầu kỳ |
| Tơning - d - Nărtơ ning Inh | Mai |
| năm hỗk. |  |
| Tơning tơmônh - <i | Mai mốt |
| Tơno - t | Đực |

Tơno kreo - t Tơnõk - d Tơnồk krong - d Tơnồk số dak - d Tơnồk - d Tơnôm - đg Tơnơni - ír Tơnơrti - d Tơnơm kram - ci Tơnơni prit - đ Tơnuh - d Tơnung - ci Tơp /iA; p/iTi - Tởp /i /i/e - cí^

Tơpa - d Tơpai - d Tơpai brih - d Tơpang - d - Oh dẽi jâng alâng dêh. Tơpang hrỗng - cỉ Tơpang jâng - d Tơpang ti - d Tơpă - í

Đực thiến Bến

Bến sông Gáo múc nưđc Gáo Góp lại Chínhr Khóm Khóm tre Khóm chuôi Tro bếp Đòn gánh Đổi

Cải tiến Con ba ba Con thỏ Con thỏ rừng tơpang Bàn

Bàn chông Bàn chân Bàn tay Thật

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ' uj/ . # |  |  |
|  |  |  |
| 1 | Tơpă - í | Thật sự |
| fl: | Tơpă; alơ alồ - d | Sự thật |
|  | Tơpăl - d | Cái côi |
|  | Tơpăt - t | Thật thà |
|  | Tơpăt; rơdah; rnă tơpă - đg | Dứt điểm |
|  | Tơpăt; rơđah; mă tơpă - t | Dứt khoát |
| * ị F. * i | Tơplễ - t | Phệ |
|  | Tơplih - đ# | Thay đổi |
| ■ Í- . | Tơplih anih jang sa - đg | Du canh |
|  | Tơplih anih oẽi - cíg | Du cư |
| Ì .V. V | Tơplõ; tơpling - CÍ£ | Bong |
|  | Tơplõn - t | Tròn ưịa |
| ■ | Tơplõngỉ plõng - đg | Nhảy |
| ị | Tơplủn - t | Béo tròn |
| • . . | Tơpoh - đ# | Lây |
| *ị* ■' | Tơpôl - (i | Đàn |
|  | Tơpơrn; pơkân - <í# | Đố |
| ếị | Tơprah - | Văng tung toé |
|  | Tơpu - d | Tổ chim |
| Ị | Tơpu - d - Hơmet tơpu ủnh | Ố |
|  | lăm hnam. |  |
|  | Tơpủ - đg | Đổvặ |
|  | Tơpủ; rơneh - đg | Sinh đẻ |

|  |  |
| --- | --- |
| Tar - d Tara - đg Terra - đg Tơrar đẽch - đg Tcrrăn - t Taring - d Taring tarang - d Taring, sa/i - <i Tatap; tatuh; tap - Tateh - d Tathă - Toti/ - Tatil - đg Tatlnh - ci Tcrtớ; íơnớ - £ Tatoch - if#  Tatôn - đg Tatông taniam - đg Tatrăp tatrỉn - í Tatreh - đg Tatreh kal - đg Tatrôi - đg Tatuh - đ# | Quãng thời gian Bị gió Trúng gió Chiếm luôn Yếu Xứ sở Huyện nhà Xã Vỗ  Trần gian Cúng gieo trồng Đốì diện Sát  Luận ra Ấm Dàn ra Phang Ản cướp Nặng nề Lắc  Lấc đầu Theo hàng dọc Dũ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| . fe \*'• :  . 1/ ■ | Tơtuh ao - d# | Dû áo |
| *5* p | Tơtủn băl - dg | Đẩy nhau  \_ V |
| 1 | Tơvih - dg | fTS T X  Trả VC |
| ■ r 1. | Tơvir - dg | Cải trang |
| !  ! | Tơvir - d# | Trá hình |
| ! | Tơxẽr - dg | Lướt |
| ’ *r*  *i*  i| | Tơxẽr - í | Trơn tru |
| 1 | Tơxẽr - đg | Trườn |
| *4* |?v | Tơxẽr - đg | Trượt |
| *ị* |: .' | Tơxẽr jâng - đg | Trượt chân |
| *i*  »V.  1 | Tơxi *-* d | Cái lược |
| I ; | Tơxl - d# | Bị đổ |
| •ll | TơJtĩ 5a - dg | Đổ lúa |
| jl- | Tơxln - d | Chín |
| Ệ: | Tơxln - d | Số 9 |
| 11; | Tơxir; tơ lir - í | Liền |
| 1 | Tơyông - d | Nếp |
| 11 | Tơyông găm - d | Nếp cẩm |
| If | Tơyơ; hơ yơ - d - Anhồng | Đâu |
| 1 | năm tơyơ anoh. Tơxul tơxăl- í | Rắc rối |
| ft. | Tơxủl *-* t | Lộn xộn |
| B | Tơxủl - t | Rối |
| gSHgftV'- |  |  |

Tơhăng; hăng - d Tơhla cdong - d Tơbla hla - d Tơhla pơkao - d Tơhla; hơdrai - d Tơhỉêk tơhlak - dg Tơhoch

Tơhok - d - Oh hơioh tơhok brê gơhỡng. Tơhong - d Tơhong kõ - d Tơhong kơpô - d Tơhong rơrno - d Tơhôh - đg Tơhôh nâr - đg Tơhởp - dg Tơhởp băl - đg Tơhỡp băl - đg Tơhờp măt - đg Tởr - d Tởr - d Tỡr hơhởl - d Tra/ amăng - đg

Măng Cành cây Cành lá Cành hoa Cành

Loang loáng Bị ghe

dẽi Má

Mõm Mõm chó Mỏm trâu Mõm bò Chỉ cho thấy Gợi ý Gặp Gặp gỡ Gặp nhau Gặp mặt Tấm ván Ván gổ Ván dày Thức đcm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p  It  w.' | Trap *-* d | Nặng |
|  | Tráp trln - / | ì ạch |
| ■if- | Trem - t | Trĩu quả |
| •v- ịĩ | Trẽng - d | Cái cần |
|  | Trẽng - d# | Ngắm |
| i  . f | Trèng trẽng; trẽng lăng - đg | Ngấm nghía |
| t  *■*  '1 eg ■ . | Trep iố& pham - d# | Hút máu |
| •i  1 ÈÍ; | Tríi/ - d | Con cừu |
| If’  & •:" | Trỏ jơ hngâm; drờng - đg | Đồng ý |
| • r . | Trố /oi - / | Đúng hơn |
| v|; | Trỗ tơpă - t | Đúng sự thật |
|  | Trồ hlep - / | Đúng đắn |
|  | Trỗ; hơm - d# | Bị |
|  | Trom - d | Vòi |
| •• r • | Trom along - dg | Hốc |
|  | Trom rôih - d | Vòi voi |
|  | Trong - d | Mạch |
| ;• i | Trong - d | Ngõ |
| •ị-  %ị | Trong drong õu năm tơyơ? | Đường |
|  | Trong adaih - d | Đường xa |
| \b | Trong chem chom - d | Đường hỏm |
| l! | Trong dak - d | Dòng nước |
|  | Trong dak - d | Đường nước |

Trong dak lẽch - d Trong dõng - d Trong glung - d Trong gre - d Trong gre ủnh - d Trong iẽ - d Trong kial - t Trong kông - d Trong kơ long - d Trong kơduing - d Trong kơjung - d Trong kuẽch; trong tuing Trong luih; glung - d Trong nâr - d Trong pơlẽi - d Trong rek - d Trong rơvỡng - d Trong tăk su - d Trong the - d Trong tih - d Trong tơ sẽr - d Trong tơklah pêng pah; sơlah - d

Mạch ngầm Đường cong Đường cái Quôc lộ Đường sát Ngõ hỏm Lộng gió Đường núi Đường lối Đường uốn lượn Đường dài - d Đường vòng Lối mòn Câu cảm Đường làng Dòng kẻ Đường vắng ve Đường nhựa Đường đất Đường cái lđn Đường ươn trong Ngã ba

|  |  |
| --- | --- |
| Trong tơklah pơđăni pah - d | Ngã năm |
| Trong tơklah puãn pah; | Ngã tư |
| trong sơlah - d |  |
| Trong tơmo - d | Đường đá |
| Trong yak; trong - d | Đường đi |
| Trong 'yẽ - d | Đường nhỏ |
| Trong; tơmam pơdro - d | Hàng |
| Trổ chơ khồ - dg | Mang giày |
| Trôih - đg | Giảm |
| Trôk - d | Bùn |
| Trổ& - t | Lấm |
| Trôk dơmir Inh iể trôk đak | Sình |
| lăm pơlẽi. |  |
| Trồk đak - d | Sình nưđc |
| Trôk hlủt - d | Sình lầy |
| Trôk klep - t | Lấm lem |
| Trôk sơlủng - d | Bùn ao |
| Trôk the - d | Bùn đất |
| Trôk; amể - í | Dơ |
| Trổ m - d | Lỗ |
| Trôm areng - d | Hang cua |
| Trôm đing | Lỗ ống |
| Trôm don - d | Lỗ tai |

Trôm kièk - d

Trôm kông - d

Trôm sơ lủng - d

Trôm tơpu - d

Trơvơ - d

Truh bơih - đg

Truh hnam pơgang - dg

Truh hnam trưng - dg

Truh jing

Truh jơ - CÍ£

Truh jơ - d Truh kơ - cíg 7Yỉ//i tôch p Truh tơ pơlẽi - đg Truh tơhnam - đg Truh; kơ; thar - đg Trum - d Tu - GỈ - đ

Tu đak - đ Tu krong - d Tuồi mă hẽch - đg Tỉ/c/i /ttc/i - í

|  |  |
| --- | --- |
| Hang cọp Hang núi Đường hầm Hang ổ Cao lương Đốn rồi | • |
| Đến ưạm xá |  |
| Đến trường | 'Ệ i"". |
| Đến thành công | ỘỊỊỊ |
| Đến giờ | 11' |
| Tđi giờ |  |
| Đến khi | ế |
| Đến cùng Đến làng | Ề |
| Đến nhà | • |
| Đến | 'ál' |
| Nước nhuộm | *\* |
| Nguồn | ị |
| Thượng nguồn |  |
| Nguồn nưđc | 'm 1 |
| Nguồn sông |  |
| Giã nát | ự: |
| Cuôì cùng | ịỆ |
|  | 1 |



Tuẽnh - t Tuẽnh klal - dg Tuènh wih - đg Tuh hla bơ ar - d Tuh kon - đg Tuh pơdẫng - d Tuh pơgang - d Tuh pơgăn - d Tuh tơnuh - đ#

Tu/i; p/iu; pđfc - đ# TứA ngom - đ Tứ&; n#om - d Tủl - t Tủl along Tủl hoh - c?#

Tụm; kon kơtum - d Tứn - đ#

Tun# - đg Tung along - đ# Tung hơiơch - đ# Tung; tôi - đ#

Tứr rởn# - đ#

Tươh; *rĩ* - đ#

Quặn Đau quản Vặn ốc Tủ sách Đẻ con Tủ đứng Tủ - thuốc Tủ ngang Làm bếp Đổ

Sương Sương mù Tận cùng Cây cụt Giã muôi Con kì nhông Đẩy ra Khiêng Khiêng cây Vác nhẹ Vác

Đấm lưng Gạt

U ***U***

|  |  |
| --- | --- |
| U | ư |
| Uak uak - dg | Xc toạc |
| U6t uét - dg | Ngoe nguẩy |
| Uih - dg | La |
| Uni phe - dg | Sáy gạo |
| Uni praih - dg | Sàng gạo |
| Um; ting - dg | Sảy |
| ưng hnam; hnam dơnồ; ủnh | Gia đình |
| om - d |  |
| ưnh - d | Lửa |
| ưnh hnam chã don tơ | Kế hoạch hoá gia |
| plih - dg | đình |
| ủnh hnam hiôk chơt - t | Đầm ấm |
| ưnh hơyuh; ủnh lơchỉk - d | Điện |
| ữnh jrẽnh - d | Nến |
| ữnh không; ủnh sa | Lửa cháy |
| ữnh păt | Lửa tắt |
| ữnh sa - đg | Bỏng lửa |
| ữnh sa hnam; gơlang hnam -dg Cháy nhà | |
| ữnh sa ao; gơlang ao - dg | Cháy áo |
| ữnh sa đĩ - đg | Cháy ưụi |

|  |  |
| --- | --- |
| ữnh sa roh - dg | Cháy rừng |
| ữnh brê - d | Đèn đỏ |
| ữnh dr eng - d | Đòn vàng |
| ữnh dak - d | Thuỷ điện |
| ữnh jơk - d | Đcn xanh |
| ữnh jrènh - đ | Cây nến |
| ữnh om - d | Vợ chồng |
| ữnh hin - | Đèn pin |

Ư ư

# ưư

|  |  |
| --- | --- |
| ư ang - t | Nổi tiếng |
| ư ang - d | Vẻ vang |
| ư ang alâng; ư ang alơng - d | Danh tiếng |
| Ư ang rơgẽi - t | Anh minh |
| ư anhang - đg | Vang lừng |
| ưh hơ kẽ - t | Ốm yếu |
| ưh hơđâng - dg | Dao động |
| ưh hơnângỉ tơniĩl; pong - t | Bất hoà |
| ưh hơnâng; ưh hơ nỡng - t | Chcnh lệch |
| Ưh kơ ai - t | Hèn mọn |
| ưh kơ ameh - t | Ngao ngán |
| ưh kơ ană - t | Không mừng |
| ưh kơ bang; bơbuỉ - t | Mờ |
| ưh kơ chang - t | Không mong đợi |
| ưh kơ chă - t | Không tìm |
| ưh kơ chơt - t | Không vui |
| ưh kơ dah - í | Không mọc |
| ơ/i &ơ dam - í | Không chính xác |
| ư/i Ấeơ dang - í | Không đạt |
| ơ/i &ơ đang - í | Không xong |
| ơ/i đẽi lơ; ưh kơ nưứi - t | Khan hiếm |

|  |  |
| --- | --- |
| ưh kợ đĩ - t | Không hết |
| ưh kơ đunh - t | Không lâu |
| ưh kơ đunh - t | Tạm thời |
| ưh kơ et - t | Không hút |
| ưh kơ et - t | Không uống |
| ưh kơ gơh dẽi yua - t | Không hiệu quả |
| ưh kơ hăt - t | Ung dung |
| ưh kơ hăt hot - t | Không vội |
| ưh kơ hlôh - t | Không hiểu |
| ưh kơ hlơp - t | Không kín đáo |
| ưh kơ hơ hôn - t | Không ôm |
| ưh kơ hơnỡng - t | Không bình đẳng |
| ưh kơ hơven jo - d | Suy dinh dường |
| ưh kơ jăng - t | Không khoẻ |
| ưh kơ jẽi - t | Không thắng |
| ưh kơ jể - t | Không gần |
| ưh kơ jỉ - t | Không đau |
| ưh kơ jing - t | Không thành công |
| ưh kơ klaih - t | Không thoát |
| ưh kơ lủ - t | Không ngả theo chiều |
| ưh kơ lủ - t | Không a dua |
| ưh kơ klă - / | Không bù |
| í//t &ơ /ỉ2n \* t | Không vừa |

|  |  |
| --- | --- |
| ưh kơ mah - t | Càng thiếu |
| ưh kơ rtiah - t | Thiếu hụt |
| ưh kơ man - t | Không xây |
| ưh kơ măm - t | Không bú |
| ưh kơ mơnat; ưh kơ 'mêm -1 | Không thương |
| Ưh kơ mởng - t | Không nghe |
| ưh kơ mỡt - đg | Khuât phục |
| ưh kơ năm - t | Không đi |
| ưh kơ ngeh - đg | Hoài nghi |
| ưh kơ nlt - dg | Chi phôi |
| ưh kơ pơm - t | Không làm |
| ưh kơ praih - t | Không hoạt bát |
| ưh kơ praih - t | Lạnh nhạt |
| ưh kơ sũk - đg | Nôn nao |
| ưh kơ trỗ; pă trồ - t | Không đúng |
| ưh kơ yoch - í | Vô tội |
| ưh kơ blep - í | Không khđp |
| ưh kơbăt - í | Không biết |
| ơ/i kơbăt alâng; ưh kơbăt | Quan liêu |
| alơng - d |  |
| Ưh kơdẽi - í | Không có |
| ơ/i kơđunh | Bỗng chổc |
| ưh kơeng - đg | Nâng niu |
| ƠA £ơề; pđ - í | Không ngờ |
| 692 |  |




|  |  |
| --- | --- |
| ưh kơgơ tep - đg  ưh kơgơh - t  ưh kơhăl - t  ưh kơiõk - đg  ưh kơlah - t  ưh kơtăp - t  ưh kơhlỗk - t  ưh pă yua; pă yua - t  ưh pơ ư; pơ jruh - t  ưh pơdơh - í  ư/i pơnia - t  ưh pỡn - t  ưh pỡn; nhrồnh - í  ơ/i rơdah - í  ư/i sơđơng  ưh sơđởng - dg  ừh tôch - p  ưh tơdron - í  £//i íơpd - í  ưh tơpăt; blờ blẽch - t ưh tơplih - í ưh trồ tơdrong - í t//i £rố 5/ep - í ưh yua - í | Mất ngủ Không được Không nần Phế truất Không bao giờ Không xuể Không nhđ Không dùng Khicm tốn Liên hồi Không nói Không tự tin Không dám Tối nghĩa Giao động Xao xuyến Vô vàn Lặt vặt Mờ ám Lắt léo  Không thay đổi Mơ hồ Phi nghĩa Vô ích |

Ww

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wv | w V | K'1'ị |
| Wah - dg | Câu |  |
| Wah ka; châ wah - dg | Câu cá | • \* ồ\* • ;  ■ 'Ẫ |
| Wai - d Wai - d | Con nhộn Nhện | ! |
| Wai dũng - d | Nhộn giăng tớ |  |
| Wai ning - d | Sao hôm |  |
| Wai m’ttg - d | Sao kim | • :M ; |
| Wang - <i | Vây | 1  1' • ' ' ■'.» • |
| Wang dar - đg | Vây quanh | • |
| Wattg pơ dõng - dg | Tiếp sức | jÿv' -V. y: ỳ » |
| Wang pơm - đg | Tham gia |  |
| Wang sơ angon - dg | Chia buồn | ;|| |
| War - d | Rào | 11 |
| War pơgar - dg | Rào vườn | ;ill |
| Wă - dg | Muôn |  |
| Wă ameh - d | Nguyện vọng | :.||p |
| Wă ami - p | Sắp mưa |  |
| Wă băt - í | Cần biết |  |
| VVđ 6dí - í | Mặn mà | ■Ếm |
| Wd băt nởr - d  694 | Định ngừ | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wă đang - p Wă đĩ Wă jah - dg Wă jễ -1 Wă jể -t Wă jể păt Wă kiỡ - d  t  Wă kơ anhỗng Wă kơ hâr - dg Wă mỗi tôm - dg Wă năm Wở ngẽi Wò pơm - d Wc pơm - p Wí sa - đg Wă sĩn - đg suai - đg Vă thoi noh Vă; kăl; gâr - Wăn ngẽ - d Wăng iẽr - đ Wât - d Weh ataih - đg | Sắp xong Cần hết Để mà Gần đến Xấp xỉ Gần tắt Xu thế Cần anh Khuyến khích Mãn nguyện Cần đi Cần gấp Đề án Sắp làm Thòm ăn Chín tđi Muôn say Cần như thế Cần  Văn nghệ Cựa gà Nhân Tránh xa |

Weh jăk - đg Weh wer - đg Weh; kơlõng - đg Wẽi - d Wẽi - đg Wẽỉ axeh - dg Wẽi bơ be - đg Wẽi iẽr - đg Wẽi - d Wẽi jên - d Wẽỉ kơchăp - í Wẽỉ’ kơdih - dg wẻi kơjăp - <Í£

Wẽi kơpô - đg

Di chuyển Tránh mặt Tránh Bảo vệ Chăn

Chăn ngựa Chăn dê Chăn gà Chủ quyền Thủ quỹ An ninh Tự quản Quán triệt Chản trâu Quản lý Tự trọng Trông coi Giữ gìn Quán xuyến Đảo toàn Chăn voi Chăn bò Quô"c phòng

Wẽi lăng - đg

Wếi mđ aláng - dg

wẻi năng; kai - đg

Wẽi pơ alâng; răk - đg

Wẽi pơđl - đg

Wẽi răk - đg

Wỗi rồi/i - để

Wẽỉ' rơmo - đg

Wẽi teh đak - d

Wẽi tơgủm - đg Wẽi tơmam - đg Wẽi tơniam - đg Wẽi trĩu - đg Wẽi wê - d Wẽi wêrỉ pơvẽi - Wẽi; gram - đ# We/é - đế Weng wong - í Wẽnh ao - đ# Wẽnh dơvẽnh - í Wẽnh hơben - đg Wẽnh sôm ao - Wẽnh; pẽt - đg *wễi* vê tơmam - Wi - đg Wi7i; 6rố& - (Í£ Wing mát - <Í£ Wing măt - í Wing mát - đg Wir - đg Wõng tar - d Wỡ - t

Bảo hộ Cầm đồ Quẩn trị Chăn cừu Cảnh vộ Bầo quản Giừ Bị trầy Khúc khuỷu Vắt áo Lất chắt Vắt quần Vắt quần áo Vắt


Bảo tồn

Dổi

Về

Chóng mặt Hoa măt NgỢp Biến hoá Sao mai Mau lớn

|  |  |
| --- | --- |
| Wở- t Wởl - d Wỡl - d Wỡl - í Wỡ7 - t Wỡl jrok - d Wơnh - í Wơnh sem - d Wơnh sem - đg Wơnh sem - GỈ Wơvẽr - dg Wơvit - t  Wỡr thõng nan; huởr thong nan - dg | Nhanh lớn Chiều rộng Lạc Lộn Bỡ ngỡ Lầm lối Đicn  Bệnh thần kinh Mất trí Tâm thần Quyến luyến Vùn vụt Chèo thuyền |
| Wỡr; wâr - đg Wưch - t Wưch - đg Wưch - đg Wưng wưch - đg | Chèo  Loáng thoáng Thoáng qua . Thoát qua Thấp thoáng |



|  |  |
| --- | --- |
| Ỉ Y | Y |
| Yaih khõ - dg | Tháo giầy |
| Yaih tơlẽi - đg | Tháo dây |
| Yak adrol; năm hơdrol; yak hơlõu - đg | Đi trước |
| Yak jảng; năm jâng - đg | Đi hộ |
| Yak nơnăm - d | Bước đi |
| V Yak pơrỗ - <ỉg | uốn éo |
| Yak; hơyak - đg | Bước |
| Yicm tơ tỗ - d  Ịy.v' ■ | Ồn đđi |
| Ya/1^ - d | Thần |
| Yang - d | Trời |
| Yang dak - d | Thần nưđc |
| Yang hnam - d | Thần nhà |
| Yang hri - d | Thần ỉúa |
| Yang kông - d | Thần núi |
| Yang pă songt | Xấu số |
| Yang pơm - í | Quái thai |
| Yang pơm - d | Thiên tai |
| I Yang hrơh - t | Quái dị |
| Yap minh; tăl minh - d | Thứ nhất |

|  |  |
| --- | --- |
| Yap har; tăl har - d | Thứ nhì |
| Yap; tăl - d - Yap minh yap | Thứ |
| har yap pèng. |  |
| Yă - d | Bà |
| Yă bia - d | Bà tien |
| Yă hơdrai - d | Bà ngoại |
| Yă jõu - d | Bọ ngựa |
| Yă ka - d | Bà già |
| Yă kiơ - d | Con gì |
| Yă kiơ noh | Cái kia |
| Yă kiơ õu | Cái gì đây |
| Yă kiơ - to | Cái gì kia |
| Yă kơdranh - d | Bà mai |
| Yă kơdranh - d | Bà mối |
| Yă tenu - d | Bà nội |
| Yăkiơ; kiơ | Cái gì |
| Yâp - d | Bóng mát |
| Yáp - d | Bóng râm |
| 7đp kơmăng - d | Bóng tõi |
| Yđp rơngơp; rơngơp - í | Mát dịu |
| Yđr - đg | Đầu hàng |
| Yỗng - đg | Đặt được |
| Ying yông - đg | Rung chuyển |

|  |  |
| --- | --- |
| tì' •' ' .  1 p  Ệ Yoh - *đg* | Đi thẳng |
| Yon - dg | Dang |
| Yon jâng - đg | Dang chân |
| 1 Yõng - d | Người lđn |
| Yõng pơlẽi - d | Thôn trưởng |
| Yõu areng - dg | Xúc cua |
| Yõu hơdang - đg | Xúc tôm |
| Yổỉ/ se - dg | Xúc tép |
| !! Yõ - đg | Ke công |
| i Yõ prit - d | Bắp chuối |
| Ệ y<5-dg | Tiểu tiện |
| Yổ/i - dg | Bic"t bao |
| Yôk yak - t | Đại khái |
| 1 YổẰ ya& - í | Đơn giản |
| Yông gah linh - (i | Thủ tướng |

Mũm mĩm Nhucn Nhoẻn cười

Yôp - t Yôp - đg Yôp hiẽk - đg

|  |  |
| --- | --- |
| Yỡl duăn - dg | Đội nón |
| ! Yởl môk - đg | Đội mũ |
| Yờl; yâl - đg | Đội |
| if Yởr - dg | Dơ |
| \*0  1  • \*\*  5  ■ | Dơ tay |
| 1 Yua-k | Do |
| ẸM.  !!§:• |  |
| 8®K>- ■’ ’ |  |
| *Wầ.-:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Yua | - đg |
| Yua | - dah |
| Yua | - dah; kơlih |
| Yua | hloi - t |
| Yua | iok - dg |
| Yua | kiơ - t |
| Yua | kiơ k |
| Yua | kơdih - đg |
| Yua | noh - k |
| Yua | nỡr - dg |
| Yuă | ■ đg |
| Yuă | sồk - dg |
| Yuă | ha - dg |
| Yuă | ha - đg |
| Yuăn - d | |
| Yuh | ■ d |
| Yuih - đg | |
| Yuih chã - đg | |
| Yuih hnam - đg | |
| Yủn | hơri - đg |
| Yủn | - dg |
| Yủn | suang - đg |

Dùng Bởi Bởi vì Thực dụng Thừa hưđng Tại sao Vì sao Tự sử dụng Vì vậy Dùng ý Hđt

Hớt tóc Cất lúa Gặt lúa Người kinh Hơi nóng Dỡ

Moi móc Dờ nhà Theo nhịp hát Theo nhịp Theo nhịp múa

## Bò

|  |  |
| --- | --- |
| Ba - d | Lúa |
| Ba arăng - d | Lúa tẻ |
| Ba bo; ha hơbo - d | Lúa lép |
| Ba chát | Lúa mọc |
| Ba đum - d | Lúa chín |
| Ba hle - d | Lúa mới |
| Ba jing | Lúa tốt |
| Ba lô - d | Ba lô |
| Ba phang - d | Lúa chiêm |
| Ba phang - d | Vụ chiêm |
| Ba pơ y an - d | Vụ mùa |
| Ba pơyan - d | Lúa mùa |
| Ba tơ yông - d | Lúa nếp |
| Ba hẽnh hơk | Lúa đầy kho |
| Bai - c/ | Bài |
| Sai 6ơ tho - d | Bài giảng |
| Bai glăi - | Bài sai |
| Sai hơri - d | Bài hát |
| Bai hơri - (i | Ca khúc |
| Sai pơhrăm - d | Bài tập |
| Bak - í - s/a o/i 5aẲ dê/i. | Trắng |

Bak sah; kok tơbau - t

Bak tơbuah - t

Bak hiao - t

Bang anän - d

Bang găm - d

Bang kơxỗ - d

Bang maih - d

Bao - d

Bar - d

Bar - d

Bar hrẽng - d

Bar jlt - d

Bar jlt - dröu - d

Bar rơbõu - d

Bar tö sem - d

Bá - d -Inh nám jang mir

hơdoih bả mè.

Bá - d Bã - d

Bă kon drỗ nglo alỡp - d Bá kra - d Bã mễ - d Bã mè - d

|  |  |
| --- | --- |
| Trắng tinh |  |
| Trắng ưco |  |
| Trắng mựơt |  |
| Bảng hiệu |  |
| Bảng đcn |  |
| Bảng số |  |
| Bảng vàng |  |
| Cái bao |  |
| Hai |  |
| Số 2 |  |
| Hai trăm |  |
| Hai mươi |  |
| Hai mươi sáu |  |
| Hai ngàn |  |
| Hai con chim |  |
| Ba |  |
| Bố |  |
| Cha | ! |
| Bố cu | % |
| Bô" già | '/JI ỉ |
| Ba má | §1; |
| Bô" mẹ | jj |
|  | 1  ■ $3 1 |
|  | ,1 : m |

|  |  |
| --- | --- |
| Bá mẽ - d Bá mẽ hõk - tro - d Bá pơjing - d Bã rong - d Bá tơm - d Bă tơmõm - d Bă tơmõm - d Băk tơnam - dg Băk tơnam - đg Băng - d  Băng kao đăng - d Băng kram - d Bát dễh - p Bátkơdủng - đg Bát; nham - í Bá/ - t Bâr dur - cZ Bđỉ/ - í Bđu &/iồi - d Bâu phu - d Be he - đg Beh - d Bẽng hao - c/ | Cha mẹ Phụ huynh Bố đẻ Bô" nuôi Cha đẻ Cha kết nghĩa Cha nuôi Đco dây chuyề Đco hạt cườn Bằng  Bằng cao đẳng Măng ưe Râ"t ngon Mang túi Ngon Bở  Giọng ưầm Có mùi Mùi khê Mùi thơm Be be Thân quen Bánh bao |

|  |  |
| --- | --- |
| Bẽng bum - d | Đánh khoai |
| Bẽnh angam - d | Bánh ngọt |
| Bet - đg | Chích |
| Bet - dg | Đâm |
| Bet - đg | Tiêm |
| Bet bỡng - d | Tiêm phòng |
| Bet kơ pô - đg | Đâm ưâu |
| Bet pơgang - đg | Chích thuốc |
| Bet pơgang - G? | Ticm chủng |
| Seí sáng - đ# | Chích dao |
| Se£ sđn# - đg | Đâm dao |
| Bẽng bỗng - dg | Đánh hài |
| Bẽng klang - d | Bánh da |
| Sẽtt£ klang - d | Bánh tráng |
| Bẽng mi -d | Bánh mì |
| Bènh; phăt - í | Đầy |
| Bi - d | Bao bì |
| Si - đ | Bao bô" |
| Si - d | Bao tải |
| Bi - d | Bì |
| Si milông - c/ | Bì bóng |
| Si tơmam - c/ | Bao hàng |
| Sĩc/i cheng - đg | Nằm nghiêng |
| 706 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Blch đang - ddg | Nằm ngửa |
| Bich dang; ngoi - t | Ngửa |
| Bich kơ 'mủ brum - dg | Nằm úp |
| Bich tơ giăng - dg | Nằm lăn lóc |
| Bich tơ giăng - dg | Nằm lăn tròn |
| Biên - ci | Biển |
| Bỉế/I c/ii s<5 gre - d | Biển số xe |
| Bien chih anăn mát - d | Biển tôn |
| Bih - d | Con rắn |
| Bih - d | Rắn |
| Bih choh - dg | Rắn cắn |
| Binh - d | Bình |
| Binh quid | Ảc quy |
| Biở dèch; tõxẽt | ít thôi |
| Biơu; rơ hơi - t | Trông rỗng |
| Biỡ - d | Một ít |
| Biưch hơkủng; hiưch sơkủng - d | Bìu |
| Btch tep; tơblch tep - đg | Nằm ngủ |
| Bỉch; păn; tơblch - dg - | Nằm |
| Anhỏng bich tơ ỗu. |  |
| Blang - d | Cây gạo |
| Blck - dg | Liếc |
| Blek hue; hue năng - dg | Ngoái nhìn |

|  |  |
| --- | --- |
| Blek hlek - đg | Liếc nhìn |
| Blep bơih; trồ bơih - t | Đúng rồi |
| Blep nơr - t | Đúng lời |
| Blep nơr - d | Nguycn ván |
| Blep wă - t | Đắc ý |
| Blep; lăp; lùn; lăp ai; pah láp - t Vừa | |
| Blep; trồ - t | Đúng |
| Blõp klẽp - í | Khăng khít |
| B/ố& anhõng - đg | Nhđ anh |
| BZố& &ơ mế - đg | Nhớ mẹ |
| Blồk kơdâr; pă hue - dg | Đoái hoài |
| Blõk kơmai - | Nhớ chị |
| liĩíg lang - d | ơn |
| Blỗk tơhnam - dg | Nhớ nhà |
| Blop; pơlăp; lăp wă - t | Vừa vặn |
| Blồk khơdởr - đg | Tưỏng nhđ |
| Blõk kơ hă - đg | Nhđ cha |
| Blồk nhen - đg | Tưởng tượng |
| Blỏk; kuăt; nhở - đg | Nhớ |
| Blô kôih - d | Lô cốt |
| B/ơ 6/ỉ'Ã; c/iơ c/iẽr - đg | Óng ánh |
| Blơ hloh; ham - t | Tham lam |
| Blơ blỗ - dg | Nán lòng |

Boh - d Boh hach Bok - d Bok bul - dg

Bok hofdrai; hồk gah mè - d

Muô>i Muôi tan Ông Bù nhìn Ông ngoại Ông nội Đại biểu

Ông thầy

Bóng

Bóng bàn

Banh

Thò

Đco

Xỏ

Hôi tanh Thớm Quả bóng Hôi thôi Hôi Bị lộ Thấy Thấy rõ

Bok tơm; hõk gah bă - d

Bõk rơih tang mát; tang mát;

bơngai tang măt - d

Bõk thải - d

Bông - d

Bỏng kơbang - đ

Bỏng lõng - d

Bot - đ#

Boí; đoA; yeng; 6đ& - đg

Bot; tồt - dg

*Bỗu* khek - í

Sỏ í/ p/ii/ - í

Bỗng lỗng - d

Bõu ôm - £

Sớu; 5đỉ/ - í Sổ òãí Bổ/i - đg

Sổ/i bang; hôh kơnăl - đg

Bôh hơdah - t Bôh kơnăl - đg Bôh nhen - dg Bôm - d Bôm - d Bôm dôh - đg Bônh kiở; hiôk - t Bônh put - t '•

Bônh put - t

Bônh put - t

Bônh hỗ; hiôk - t

Bỗt kanh - d

Bơ hang kiơ kng

Bơ hang; kơlông; lơ - t

Bơ hang; ưh kơ thiu - t

Bơ hel - dg

Bơ hel - dg


Bỡ ỉ đon - t

Bơm - t

Bơm đak - đg

Bơm gre - đg

Bơm hơyuh - dg

Bởr arăng - t

Sáng suốt Chứng kiến Tượng triừig Bom Quá hom Bom nổ Dỗ chịu Cả tin Dc tin

Nhẹ dạ cầ tin Dề dàng Bột canh Thiếu gì Nhiều

Không thiếu Bát be Cố làm Bùi tai Trúng Bơm nước Bơm xe Bơm hơi Cứng miệng

|  |  |
| --- | --- |
| Bỡl - t | Bùi |
| Bỡl dêh - t | Bùi quá |
| Bởr - d | Miệng |
| Bỡt măt; anăp măt - d | Trước mất |
| Bởt to - d | Chỗ kia |
| Brang brah - t | Lưa thưa |
| Brăng - d | Con sò |
| Brâm - d | Đạn |
| Brảm phao - d | Đạn pháo |
| Brẽng; mơn - d | Cảm giác |
| Brê - t | Đỏ lòm |
| Brê - t | Hồng |
| Brê đum - t | Đỏ mọng |
| Brễ gơhêm - t | Đỏ ngàu |
| Brê gơhĩm; gơhỡng - t | Hồng hào |
| Brẽ gơhởng - t | Đỏ hoe |
| Brê hr ủng; djrêm djram - t | Đỏ rực |
| Bri - d | Cánh rừng |
| Bri - c/ | Màu hồng |
| Bríz/ - t | ửng hồng |
| Bro; hâr kher - í | Khan tiếng |
| Broih - í | Khô khan |
| Brôih - d | Bàn chải |

|  |  |
| --- | --- |
| Brông hr ang - t | Đỏ chói |
| Brơh - đg | Au đả |
| Brơh - dg | Làm hại |
| Brỡm - đg - Anhỏng pơm | Tôn |
| hrỡm axong oh. |  |
| Brởm akăm - d | Ten - thuốc độc |
| Brởni phao - cí | Súng đạn |
| Srởí 6rỡí - t | Soàn soạt |
| Brởk - đế | Thương hại |
| Brởm - d | Vicn đạn |
| Brỡm hră; hrởm - d | Mũi tôn |
| Bruih the - d | Bụi đất |
| Bruih; amui - cỉ | Bụi |
| Brưch | Ban mai |
| Bủ *-* đg | Lấp |
| Bủ bơngai lôch - đg | An táng |
| Sứ bơngai lôch - | Chôn người chết |
| Sứ pơpôi - đg | Vun |
| Sứ sem tơrong lôch - | Chôn súc vật chết |
| Sứ; kơlẩp - đg | Vùi |
| Sw7i - đg | Nưđng |
| Buh anhem - | Nưđng thịt |
| Sư/i aplnh - | Ai xin |

|  |  |
| --- | --- |
| Buh axong - kng Buh bât - kng Buh brỗk - kng Buh ca - đg Buh chã - kng Buh iồk - kng Buh khan - kng Buh mcmg - kng Buh rát - Ba/i sa - kng Buh tơ õu - kng Buh hum - Buh hum hlang - c?# Bui/i - đ Bam - d Bum - c£  Bam chrõu - d Bum chrỗu - đ Bam chrồu - cí Sam dăng - cf Bum dăng - đ Bam khoai - d Bz/m kơmưt - d | Ai cho Ai biết Ai về Nướng cá Ai kiếm Ai lấy Ai bảo Ai mượn Ai mua Ai ăn Ai lại  Nướng khoai Nướng sắn Mcn rượu Củ  Củ khoai Củ khoai môn Khoai môn Khoai sọ Củ khoai lang Khoai lang Khoai Củ nghệ |

Bum ngô - d Bum ngô - d Bum pldng - d Bum rơ kuah - d Bum rơya - (i Bum hlang - d Bum blang - d Buông - if Bứ -

Đậu lạc Lạc Củ sả Củ riềng Củ gừng Củ mì Củ sấn Cái thìa Chôn

MỤC LỤC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ỈU |  |  | 5 |
| cái viết tất |  |  | 10 |
| lf vựng đối | 15 | Phần 11: Từ vựng đôi | 367 |
| t - Bahnar |  | chiếu Bahnar - Việt |  |
| A | 16 | A | 36X |
| Ả | 20 | Ả.Â | 393 |
| Â | 21 | B | 394 |
| B | 23 | Ch | 411 |
| c | 55 | D | 429 |
| D | 112 | Đ | 437 |
| E | 152 | E | 447 |
| Ê | 153 | G | 449 |
| G | 154 | H | 463 |
| H | 171 | 1 | 504 |
| I | 1X7 | J | 509 |
| K | 1X9 | K | 523 |
| L | 204 | L | 563 |
| M | 224 | M | 572 |
| N | 241 | N | 5X2 |
| o | 274 | O.Ô.Ơ | 590 |
| Ô | 275 | p | 595 |
| ơ | 277 | R | 632 |
| p | 279 | s | 642 |
| Q | 2X5 | T | 654 |
| R | 291 | u | 6XX |
| s | 29X | ư | 690 |
| T | 310 | w | 694 |
| u | 345 | Y | 699 |
| ư | 246 | s | ‘739 |
| V | 346 |  |  |
| X | 357 |  |  |
| Y | 365 |  |  |

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC

Đt: 04.9434239 - 04.8263070  
Email: nxb [vanhoadantoc@yahoo.com.vn](mailto:vanhoadantoc@yahoo.com.vn)  
Chi nhánh: Sô" 7 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Ql.Thành phố Hố Chí Minh - Đt: 08.8222895

TỪ VỤNG ĐỐI CHIÉU  
VIỆT - BAHNAR

BAHNAR - VIỆT

Chịu trách nhiệm xuâ"t hàn  
LƯU XUÂN LÝ

Biên tập: TRẦN THU VÂN

Bìa: PHẠM TUẤN

Sửa bản in: LÊ HỮU PHONG

In tạr.Xưởng in Nhà xuâ"t bản Văn hóa dân tộc.

Số lượng: 500 cuốn, khổ: 10 X 15cm. Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 268-2008/CXB/13-1Q4/VHDT.

Quyết định xuất bản Số:74/QĐ-VHDT ngày 17/5/2008 In xong và nộp lưu chiểu Quý IV nảm 2008.